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ABSTRAKT
Menaxhimi efektiv nënkupton kryerjen efektive të veprimtarive menaxheriale. Një menaxher i
efektshëm kryen aktivitete në mënyrë efektive dhe efikase.
Një vend mund të jetë ekonomikisht i qëndrueshëm atëherë kur resurset njerëzore, fizike dhe
ato financiare që janë në dispozicion, përdoren në mënyrë efektive për të siguruar rritjen
ekonomike dhe mirëqenien e banorëve të tij. Mbështetja në resurset është e rëndësishme,
mirëpo, përdorimi efektiv i këtyre resurseve për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje
të mirëqenies është edhe më i rëndësishëm.Rritja mund të krijojë qarqe të virtytshme
prosperiteti dhe mundësi. Rritja ekonomike është instrumenti më i fuqishëm për uljen e
varfërisë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës në vendet në zhvillim.
Në bazë të studimit të literaturës janë formuluar pyetjet në lidhje me menaxhimin efektiv në
rritje ekonomike , ku në bazë të pytësorve të menaxherëve të kompanive publike dhe private
në Kosovë do të mbledhen informata në lidhje me procesin dhe metodat.
Përmes punimit do të realizohet hulumtimi i rolit të menaxhimit efektiv në rritje ekonomike si
dhe ndikimi i tij në sektorin publik dhe privat.

Studimi është fokusuar në disa faktorë të rëndësishëm, të cilët kontribojnë në ndërtimin
e një klime për menaxhim efektiv , siç janë: komunikimi, motivimi dhe udhëheqja.
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1. HYRJE
Në këtë kapitull është paraqitur një konfigurim gjithëpërfshirës në pika të shkurta për
punimin dhe qëllimin e këtij punimi. Me fjalë të tjera, është paraqitur arsyetimi, qëllimi,
problemi, pyetjet hulumtuese dhe hipotezat. Të gjitha këto janë të orientuara në fokusin
kryesor dhe rëndësinë e këtij hulumtimi.

Ky punim diplome është një hulumtim i kushtuar i menaxhimit efektiv me fokus ndikimi
i menaxhimit efektiv në e rritjen ekonomike në Kosovë. Studimi është fokusuar në disa
faktorë të rëndësishëm të cilët kontribuojnë që menaxhimi të jetë efektiv të cilët janë:
komunikimi, integrimi, motivimi dhe udhëheqja. Punimi konsideron që menaxhimi
efektiv është faktor i rëndësishëm i rritjes ekonomike në kuptimin e përgjithshëm për
sektorin publik dhe privat, si dhe konsideron se pa një menaxhim efektiv, nuk mund të
ketë rritje ekenomike të bizneseve dhe tëvendeve. Që një vend të ketë prosperitet
ekonomik, është e nevojshme që menaxhimi të jetë efektiv si në sektorin publik ashtu
edhe në atë privat.

Menaxhimi i Sektorit Publik ka të bëjë me qeverisjen në çdo vend bashkëkohor.
Shteti është ndoshta në mesin e punëdhënësve më të mëdhenjë ose më të rëndësishëm në
pothuajse të gjitha vendet. Personeli i shërbimit publik përbëhet nga persona të autorizuar
publikë në nivel qendror, rajonal dhe lokal dhe përfshijnë nënpunësit civilë

dhe

punonjësit publikë. Nga autoritetet publike pritet të ofrojnë shërbime të kualitetit të lartë
për qytetarët e tyre dhe punë të denjë për punëtorët e tyre. Sektori publik mbulon
ministritë kryesore dhe agjencitë qendrore në rrjedhën e sipërme, organet e rrjedhës së
poshtme përfshijnë si ministritë, ashtu edhe institucionet shtetërore jo ekzekutive.
Organet e rrjedhës së sipërme përfshijnë ministritë dhe agjencitë kryesore në qendrën e
qeverisë, si Ministria e Financave dhe zyrat që mbështesin kreun e qeverisë (Betchoo,
2016).
Edhe sektori privat është i përbërë nga kategori dhe lloje të ndryshme të bizneseve dhe
organizatave të cilat në bashgkëpunim të ngushtë me sektorin publik kontribuojnë në
rriytjen e ekonomike të vet bizneseve dhe të vendeve.
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Përmes këtij hulumtimi janë sjellur të dhënat faktike nga literatura dhe nga terreni si nga
sektori publik ashtu edhe ai privat, duke bërë analizimin e tyre dhe krahasimin me situata
të ndryshme për të nxjerrë kështu konkluzione më të qarta si dhe rekomandime të cilat do
të shërbejnë për menaxhmentin dhe të interesuarit e tjerë.

Qëllimi i punimit
Rëndësia e këtij studimi dhe kërkimi është të krijojë një pasqyrë teorike dhe praktike, ku
të ilustrohet nëse praktikat e menaxhimit efektiv përceptohen si mënyrë dhe si instrument
për rritjen ekonomike si dhe të tregohet roli dhe rëndësia në këtë sistem. Ky është një
proces i vështirë si çdo proces tjetër që ka në qendër të vëmendjes : komunikimi,
motivimi, udhëheqja dhe kultivimin e menaxhimit efektiv, dhe mund të realizohet vetëm
nëse kemi pre dispozicionin e duhur dhe mbi të gjitha të kemi kanale të komunikimi
shumë të mira në mënyrë që informacioni të rrjedhë ashtu siç duhet dhe në kohën e duhur.
Problematika e cila synohet të zgjidhet përmes këtij hulumtimi shkencor është nëse
ndërmarrjet që janë marrë në studim i japin rëndesi menaxhimit efektiv të faktorëve më
qëllim të krijimit të qëndrueshmërisë afatgjate, si dhe të pasqyrojë barrierat dhe sfidat e
rritjës ekonomike në sektorin privat dhe publik.

Objektivat e punimit
Ky punim ekzaminon problematiken e menaxhimit në ndërmarrjet privat dhe publik.
Së dyti punimi tenton që përmes përdorimit të metodave shkencore të hulumtimit të
identifikohen barrierat e menaxhimit efektiv që ndikojnë në rritje ekonomike.

Studimi përmbledh hulumtimin kuantitativ të realizuar me anë të intervistave të
strukturuara me pyetësor me përgjigje të mbyllura dhe të hapura , të realizuar me
menaxher të ndryshëm të cilët ndryshojnë në moshë, gjini, vite, punësimi dhe pozicion
pune.
Hipotezat dhe Pyetjet kërkimore
Ky hulumtim adreson pyetjet të cilat kanë të bëjnë me ndikimin e menaxhimit efektiv në
rritje ekonomike në sektorin publik dhe privat duke supozuar se një dizajnim i tillë do të
ndihmonte këtë sektor edhe në parandalimin e problemeve të ndërlidhura me të.
Hipotezat që adresojnë problemin e studimit në ketë punim të diplomes janë:
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[H1] Ndërmarrjet që kanë faktorët e menaxhimit të integruar mund të krijojnë kushte
për menaxhim efektiv.
[H2] Menaxhimi efektiv i ndërmarjeve mund të krijoj kushte për një rritje ekonomike
afatgjate.
[H3] Rritja ekonomike e ndërmarrjeve varet nga integrimi i faktorëve të menaxhimit
efektiv.
Ky hulumtim problemin e identifikuar e adreson përmes pyetjeve të llojit si në vijim:
1. Si ndikon Menaxhimi efektiv në rritje ekonomike?
2. Cilët faktorë ndikojn në rritje ekonomike në sektorin publik dhe privat në Kosovë?
3. Sa i japin rëndesi ndërmarrjet kosovare integrimit të faktorëve për menaxhimin
efektiv të faktorëve?

Në H1 faktorët e menaxhimit (FM) përfaqësojnë variablen e pavarur, derisa Menaxhimi
efektiv (ME) variablen e varur.
Në H2 menaxhimi efektiv është variabël pavarur (ME), kurse rritja ekonomike është
variabël e varur (RRE). Në H3 rritja ekonomike (RRE) është variabël e varur nga
inegrimi i faktorëve (IF) që është variable e pavarur.

Rëndësia dhe kontributi i studimit
Rëndësia e këtij studimi kontribon në plotësimin e literaturës dhe diturisë në fushën e
ndikimit të menaxhimit efektiv për të shpjeguar ndikimin e rritjes ekonomike në sektorin
publik dhe privat.
Përveç rëndësisë kërkimore-shkencore, në këtë seksion njëkohësisht listoj edhe
kontributet që mendojmë se do të sjellë kjo e fundit, duke i parashtruar si më poshtë:
❖ Pasurimi i literatures Kosovare, e cila është shumë e varfër në lidhje me këtë
objekt studimi,
❖ Paraqitja e gjendjes aktualetë menaxhimit efektiv dhe ndikimit të rritjes
ekonomike në sektorin publik dhe privat,
❖ Si dhe literaturë apo një mendim plotësues në kuadrin e përmirësimit të
kurikulave në lëndë të menaxhment biznes dhe ekonomis.
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Kufizimet e studimit
Duke pasur parasysh kufizimet dhe vështirësitë e hasura gjatë punës, mund të
parashtrojmë edhe disa të meta të hulumtimit. Baza e të dhënave është e vogël dhe
përfshinë një numër të vogël të kompanive në sektorin publik dhe privat. Përdorimi i
intervistave për të marrë një kuptim të plotë të proceseve është i vështirë. Për këtë arsye
është pak e vështirë, që të dalë në sipërfaqe qëllimi i studimit. Nëqoftëse, një studiues
tjetër do të studionte të njejtat të dhëna, në të njejtën temë, mund të mos kishte të njejtin
rezultat, pasi mund të zgjidhte variabla të tjera për të studiuar.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Historiku i menaxhimit

Menaxhmenti si disiplinë shkencore është mjaft e re, kurse si praktikë është shumë e
vjetër. Fillimet e shkencës së menaxhmentit i hasim në dhjetë-vjetëshat e fundit të
shekullit XIX, por gjurmët e saj ndeshen edhe më herët.
Sipas historianëve, historia e njerëzimit ka ekzistuar vetëm në dy era të mëdha. Njëra ka
filluar ndërmjet 6000 dhe 3000 vjetësh para erës sonë, ndërsa e dyta, ajo në të cilën
jetojmë ne, e që ka filluar rreth shekullit XVIII. Disa historianë periudhën e parë e quajnë
era e para qytetërimit, mirëpo, edhe pse nuk ka të dhëna të shumta, dimë se 3000 vjet para
erës sonë ka filluar një zhvillim i hovshëm, i cili paraqiste kohën e quajtur qytetërim. Që
në këto periudha mund të ndeshet aplikimi i praktikave menaxheriale. Në periudhën e
hershme të civilizimit, mbreti i Izraelit, Solomoni, ka udhëhequr institucion për
përgatitjen e kontratave tregtare dhe ka bërë kontrata ekonomike e politike, me qëllim që
të përgatisë zanatçinj për ndërtimin e tempullit Jahvehi. Ky tempull është një kryevepër,
sepse parapërgatitja dhe planifikimi kanë qenë aq të përsosur, saqë nuk është dëgjuar as
çekan, as sëpatë e as ndonjë mjet tjetër i rëndë gjatë kohës kur është ndërtuar ai.

Rrënjët historike të menaxhmentit gjenden edhe në periudhën e egjiptianëve të lashtë, të
cilët janë marrë me disa aktivitete të menaxhmentit të sotëm, siç janë: ndarja e punës,
veshjet për punëtorë, pozita të ndryshme për nga aspekti i statusit të tyre etj. Janë të
rëndësishme për t’u përmendur projektet ndërtuese të egjiptianëve të lashtë, të cilat
ekzistojnë edhe sot.
Shikuar historikisht, ekzistojnë qasje të ndryshme lidhur me menaxhmentin. Evulucioni i
teorive të menaxhmentit ka krijuar kushte për një trajtim më sistematik të tij. Shkencëtarët
e ndryshëm u përqendruan në analizën e menaxhmentit si një proces i ndërlikuar, edhe
atë prej viteve 1890 e deri më sot.
Sot në botë ka mjaft autorë dhe studjues të menaxhimit efektiv dhe secili prej tyre jep nje
definicion të ndryshëm nga të tjeret.

5

Luthansa dhe Hodgets japin një përkufizim më të thjeshtë të menaxhimit “ Menaxhimi
është proces i përcaktimit të objektivave dhe e koordinimit të përpjekjeve të punonjësve
për ti arritur ato (Luthans & Hodgetts, 1992).
Heller një autor i njohur në këtë fushëm pohon se çdo përpjekje për të dhënë një përgjigjje
përfundimtare për këtë çështje është e destinuar të mos ketë sukses. Ai thekson se çdo
definicion i menaxhimit është i drejte, sepse secili prej tyre plocon diçka në këtë fushë
amorfe dhe në ndryshim (Heller, 1999).
Certon (2006) shpreh se Menaxhimi është proces i arritjes së objektivave organizative
duke punuar me dhe nëpërmjet njerëzve dhe burimeve të tjera organizative. Ky konceptim
i sotëm tregon se menaxhimi ka tre karakteristika kryesore :
✓ Është një proces që përfshin një seri aktivitetësh të vazhdueshme dhe të
ndërlidhura,
✓ Përqendrohet në arritjen e objektivave organizative dhe
✓ Synon arritjen e këtyre objektivave duke punuar me dhe nëpërmjet njerëze e
burimeve të tjera të organizatës (Certo & Certo, 2006).
2.2 Karakteristikat thelbësore të Menaxhimit

Karakteristika thelbësore të menaxhimit të organizatës janë: planifikimi, organizimi,
personeli, kontrolli dhe menaxhimi i kohës.
− Planifikimi plotëson zbrastirën midis asaj që organizata është dhe asaj që ajo
dëshiron të jetë në të ardhmen. Planifikimi është përgatitja e një plan biznesi
efektiv dhe është i domosdoshëm për çdo aktivitet të organizuar. Procesi i
planifikimit përbëhet nga disa faza të ndryshme si : përcaktimi i qëllimeve,
përcaktimi i gjendjes reale të organizatës në raport me qëllimet e vendosura,
parashikimin e ngjarjeve të ardhshme, përcaktimi i strategjive për realizimin e
qëllimeve, sigurimi i buxhetit, hartimi i planeve për realizim të qëllimeve dhe
implementimi i planeve, si dhe realizimi i rezultateve (Bramhanm, 1994).
Planifikimi është funksioni i parë dhe më i rëndësishëm i menaxhimit. Është e
nevojshme në çdo nivel të menaxhimit. Në mungesë të planifikimit të gjitha
aktivitetet e biznesit të organizatës do të bëhen të pakuptimta. Rëndësia e
planifikimit është rritur gjithnjë e më shumë në funksion të rritjes së madhësisë së
organizatave dhe kompleksitetit të tyre. Menaxherët janë një pjesë shumë e
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rëndësishme e funksionit të planifikimit të biznesit. Planifikimi kërkon risi,
kreativitet dhe shumë punë nga menaxherët.
Planifikimi siguron një drejtimi
Planifikimi do të thotë të dalësh me një plan veprimi të paracaktuar për
organizatën. Ajo në të vërtetë deklaron paraprakisht se çfarë dhe si duhet të bëhet
puna. Kjo ndihmon që punëtorët dhe menaxherët të kenë një ndjenjë drejtimi, një
udhëzim të duhur, dhe pa planifikuar veprimet e tyre do të ishin të pa koordinuara
dhe të pa organizuara.
Planifikimi pakëson pasigurinë
Planifikimi jo vetëm që përcakton objektivat, por gjithashtu parashikon çdo
ndryshim të ardhshëm në industri ose organizatë. Kështu që lejon menaxherët që
të përgatiten për këto ndryshime dhe t'u lejojnë atyre të merren me pasiguritë.
Planifikimi merr në konsideratë ngjarjet dhe tendencat e kaluara dhe përgatit
menaxherët për t'u marrë me ndonjë ngjarje të pasigurtë.
Planifikimi zvogëlon shpërdorimin
Planet e detajuara të mbajtura mbajnë parasysh nevojat e të gjitha departamenteve.
Kjo siguron që të gjitha departamentet janë në të njëjtën faqe rreth planit dhe se
të gjitha aktivitetet e tyre janë të koordinuara. Ekziston qartësia në mendime që
çon drejt qartësisë në veprim. E gjithë puna kryhet pa ndërprerje dhe pa humbje
kohe.
Planifikimi përfshin inovacion
Planifikimi në fakt përfshin shumë inovacione nga ana e menaxherëve. Duke qenë
funksioni i parë i menaxhimit është një aktivitet shumë i vështirë. Ai inkurajon
menaxherin që të zgjerojë horizontet e tyre dhe i detyron ata të mendojnë ndryshe.
Pra, menaxherët duhet të jenë krijues, perceptues dhe novator në çdo kohë.
Planifikimi bën vendimin
Në planifikimin e biznesit janë vendosur qëllimet e organizatës, është hartuar një
plan veprimi dhe madje janë parashikuar parashikime për ngjarjet e ardhshme.
Kjo e bën më të lehtë për të gjithë menaxherët në të gjitha nivelet që të marrin
vendime me lehtësi. Procesi i vendim-marrjes gjithashtu bëhet më i shpejtë.
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Vendos standardet
Pasi të bëhet planifikimi i biznesit, drejtuesit tani kanë vendosur qëllime dhe
standarde. Kjo siguron standardet e menaxherit ndaj të cilit ata mund të matin
performancat aktuale. Kjo do të ndihmojë organizatën nëse masat janë
përmbushur ose jo. Pra, planifikimi është një parakusht për kontrollin.
− Organizimi i referohet përdorimit të arsyeshëm të burimeve për të arritur më të
mirën nga punonjësit. Ky funksion është i njohur edhe të jetë shtylla kurrizore e
menaxhimit. Pa organizim, një kompani nuk do të ketë strukturën e tyre të
përditshme dhe funksionimin e kompanisë. Një qasje gjithëpërfshirëse për
organizimin ndihmon menaxhmentin në shumë mënyra. Organizimi i bashkon
burimet e ndryshme drejt një misioni të përbashkët.
Administrimi efikas - Ai bashkon departamente të ndryshme duke grupuar vende
të ngjashme dhe të lidhura me një specializim të vetëm. Kjo vendos koordinimin
midis departamenteve të ndryshme, gjë që çon në bashkimin e përpjekjeve dhe
harmonisë në punë. Ajo rregullon punën e departamenteve të ndryshme duke
përcaktuar aktivitetet dhe marrëdhëniet e tyre të autoritetit në strukturën
organizative. Krijon mekanizmin e menaxhimit për të drejtuar dhe kontrolluar
aktivitetet e ndryshme në ndërmarrje.
Optimizimi i resurseve –

Organizimi siguron një rol të efektivs për çdo

punonjës në organizatë. Ndihmon në shmangien e konfuzionit dhe vonesave, si
dhe dyfishimin e punës dhe mbivendosjen e përpjekjeve.
Promovon komunikimin efektiv - Organizimi është një mjet i rëndësishëm për
krijimin e koordinimit dhe komunikimit ndërmjet departamenteve të ndryshme të
organizatës. Punë dhe pozita të ndryshme ndërlidhen nga marrëdhëniet
strukturore. Ai përcakton kanalin dhe mënyrën e komunikimit ndërmjet anëtarëve
të ndryshëm.
Krijon transparencën - Punët dhe aktivitetet e kryera nga punonjësit janë të
përcaktuara qartë në dokumentin me shkrim të quajtur përshkrimi i punës i cili
detajon se çfarë saktësisht duhet të bëhet në çdo punë. Organizimi rregullon
autoritetin - përgjegjësinë midis punonjësve. Kjo sjell qartësi dhe transparencë në
organizatë tek të gjithë.
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Zgjerimi dhe Rritja - Kur burimet shfrytëzohen në mënyrë optimale dhe ekziston
një ndarje e duhur e punës ndërmjet departamenteve dhe punonjësve,
menaxhmenti mund të shumëfishojë forcën dhe të ndërmarrë më shumë aktivitete.
Organizatat mund t'i përballojnë lehtë sfidat dhe mund të zgjerojnë aktivitetet e
tyre në një mënyrë të planifikuar.

− Personeli është një funksion bazë, që jep një kontribut të rëndësishëm në arritjen
e objektivave jo vetëm në fushën e biznesit, por edhe në sferat e tjera të aktivitetit
njerëzor. Shpesh dëgjojmë se njerëzit janë asetet më të rëndësishme të një
organizate. Nëse gjetja e njerëzve të duhur është aq e rëndësishme për suksesin e
organizatave, udhëheqësit duhet të punojnë në mënyrë aktive në përzgjedhjen e
atyre që do të bashkohen me kompaninë në një proces që përgjegjësia është për
zonën e burimeve njerëzore. Pronarët e bizneseve kanë nevojë për punonjës që
janë në gjendje të kryejnë punën, sepse performanca e punonjësve është kritike
për suksesin e përgjithshëm të kompanisë. Udhëheqësit e biznesit duhet të
kuptojnë përfitimet kryesore të performancës së punonjësve në mënyrë që ata të
mund të zhvillojnë metoda të qëndrueshme dhe objektive për vlerësimin e
punonjësve, dhe kështu ndihmon për të përcaktuar pikat e forta, dobësitë dhe
mangësitë e mundshme menaxheriale në organizatën e biznesit. Megjithëse
vlerësimet e performancës nuk janë kënaqësi, ato u ndihmojnë udhëheqësve të
biznesit të përcaktojnë nivelet e performancës për çdo punonjës. Cilësia e kapitalit
njerëzor dhe intelektual që zotërojnë institucionet përgjithësisht trajtohet si një
faktorë kyç për diferencimin e tyre nga rivalët dhe për arritjen e rezultateve
cilësisht të larta (Armstrong & Brown, 2006).
− Procesi në planifikim të nevojave për personel, organizimin, ushtrimin, zhvillimin
dhe përparimin e personelit e quajmë Menaxhim të Burimeve Njerëzore.
− Kontrolli si funksion i menaxhmentit ka te beje me matjen, vleresimin dhe
krahasimin e rezultateve te arritura me ato te planifikuara me qellim te marrjes se
masave korigjuese nëse është e nevojshme. Kontrolii ekziston per shkak të
pamundesis së menaxherit për parashikimin e të ardhmes në mënyre të plote.
Kontrollet ndihmojnë në përcaktimin më të mirë të objektivave të një organizate
në mënyrë që punonjësit dhe burimet të përqëndrohen në to. Ata mbrojnë kundër
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keqpërdorimit të burimeve dhe lehtësojnë masat korrigjuese. Duke pasur shënime
të mira, menaxheret do të kuptojë më mirë se çfarë ka ndodhur në të kaluarën dhe
ku ndryshimi mund të jetë efektive. Të gjitha bizneset kanë nevojë për kontrolle.
Kontrollet më të mira mund të nënkuptojnë më shumë liri dhe përgjegjësi për
punonjësit.
Edhe në bizneset e vetme pronaret duhet të mbajnë shënime për raportimin e
taksave. Kontrolli i mire i mundeson menaxherit te shohe shmangiet, tejkalimet
apo mungesat potenciale nga ato të planifikuara. Kontrollimi i siguron që t’iu japin
përparësi konkurruese që të mund të zhvillohen (Havolli, 2014).
− Menaxhimi efektivi i kohës nënkupton se duhet të dini që jo gjithmonë do bëhet
çdo gjë që keni planifikuar. Zhvillimi i mendimit të drejtë dhe qëndrimit të duhur
përcakton bazat për krijimin e zakoneve dhe disiplinave efektive të menaxhimit të
kohës. Menaxhimi efektiv i kohës i ndihmon punonjësit të bëjnë gjënë e duhur në
kohën e duhur. Menaxhimi i kohës në mënyrë efektive gjithmonë paguhet në afat
të gjatë. Vlerat dhe etika e punës të paraqitura nga vendimmarrësit e një kompanie
kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në kulturën e kompanisë dhe shumë herë në një
fitim të biznesit. Menaxhimi i kohës përmirëson efikasitetin dhe efektivitetin e një
biznesi, dhe pronarët e bizneseve duhet të punojnë vazhdimisht në zhvillimin ose
përmirësimin e aftësive të tyre të menaxhimit të kohës. Menaxhimi me kohë të
mire gjithashtu do të thotë që një biznes është në gjendje të zgjidhë problemet që
dalin pa ndikimin e saj në mënyrë domethënëse në operacionet e përditshme.
Pronarët e bizneseve mund dhe duhet të kultivojnë një vend pune që vlerëson
menaxhimin e kohës.
2.3 Menaxhimi i financave në sektorin publik

Menaxhimi i financave në sektorin publik është thelbësor për drejtimin efikas të
mbingarkesës. Ndonëse departamentet e shtetit nuk janë në thelb të financuara nga
financat, ata ende kanë nevojë për financim për të operuar me sukses. Në përgjithësi,
organet publike sigurohen me buxhet përmes buxhetit vjetor derisa ata do të mbështeten
në buxhetet e tyre operative për të menaxhuar detyrat e ndryshme për drejtimin e tyre të
përditshëm. Si një konventë, shumica e financave shpenzohen për pagesën e pagave,
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financimin e borxheve dhe pagesën për agjencitë ose firmat që ofrojnë shërbimin e tyre
në ministritë ose departamentet e ndryshme.
Ekziston edhe aspekti komercial i disa organeve publike dhe parapublike të cilat mund të
gjenerojnë financim përmes shitjeve dhe pranimeve të detyrave të caktuara siç janë
pagesa dhe grumbullimi i gjobave, taksave të licencave, taksave dhe kontributeve të tjera
nga publiku dhe korporatat e pavarura private. Këto të ardhura mund të jenë gjithashtu
një burim i madh financimi për institucionet publike, si dhe mbijetesa e tyre (Betchoo,
2016).
Informacioni financiar me cilësi të lartë në sektorin publik mundëson një vlerësim të saktë
dhe të plotë të ndikimit të vendimeve të politikave, mbështet raportimin e jashtëm nga
qeveritë tek zgjedhësit, tatimpaguesit dhe investitorët dhe ndihmon vendimet e
brendshme për shpërndarjen e burimeve (planifikimin dhe buxhetimin), monitorimin dhe
llogaridhënien.
Në disa vende, kërkohen përpjekje më të mëdha për të mbështetur llogaridhënien e
sektorit publik dhe temën më të gjerë të menaxhimit financiar publik.
2.4 Menaxhimi efektiv
Shkencëtarët, politikë, ligjvënësit, edukatorët, drejtuesit e biznesit, avokatët,
konsumatorët - praktikisht të gjithë, ndonjëherë bëjnë thirrje për menaxhim më të mirë
publik. Për biznesmenët, nevoja është veçanërisht e rëndësishme sepse ndjehen të rrethuar
nga institucionet qeveritare me të cilat kërkohet ligjërisht të ndërveprojnë.
Shpesh na duket se supozojmë se menaxhimi efektiv në sektorin publik ka të njëjtat cilësi
themelore si menaxhimi efektiv në sektorin privat.
Nëse vërtet menaxhimi i mirë i biznesit është cilësisht i ndryshëm nga menaxhimi i mirë
i qeverisë, ne duhet të rishikojmë disa nga pritjet tona të nëpunësve publikë, si dhe shumë
nocione të përbashkëta të performancës menaxheriale dhe trajnimit në qeveri. Si individë
dhe agjentë të kompanive të tyre, njerëzit e biznesit duhet të veprojnë nën asnjë iluzion
në lidhje me ngjashmëritë midis punës së tyre dhe detyrave të administratorëve publikë.
Për të krahasuar menaxhimin në të dy sektorët, le të fillojmë me një përkufizim të
përbashkët dhe një shembull që biznesmenët do ta njohin menjëherë. Menaxhmenti
zakonisht përkufizohet në disa terma të tillë si "realizimi i qëllimit nëpërmjet përpjekjeve
të organizuara të të tjerëve". Ekzekutivi i biznesit kryen qëllimin e korporatës duke
ndërtuar dhe modifikuar strukturat, sistemet dhe marrëdhëniet e organizatës, nëpërmjet
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përpjekjeve të burrave dhe grave të cilët ai (ose ajo) rekruton. Siç tha “Chester I. Barnard,
ish-president i New Jersey Bel lTele phone Co, vuri në dukje vite më parë, efektiviteti i
një korporate mund të matet me shkallën në të cilën ajo përmbush qëllimin e saj.
Efikasiteti i saj mund të matet nëse individët janë të gatshëm për të shërbyer si punëtorë,
aksionerë, bankierë.
Një masë shumë e mirë e efikasitetit, siç e dimë të gjithë, është fitim. Fakti që gjëja e parë
që ne presim që drejtuesit e bizneseve të bëjnë është të menaxhojnë me fitim pritjet e tona
ndaj tyre - për atë që bëjnë ata dhe për sa shpejt ata e bëjnë këtë (Bower, 1997).
2.5 Faktort e Menaxhimit Efektiv
Menaxherët efektivë janë të qarta dhe të qëndrueshme, me aftësinë për të përkthyer
qëllimet në rezultate, si për vete ashtu edhe për menaxherët e tyre vartës dhe ekipet e tyre.
Organizatat mund të ndikohen nga një shumëllojshmëri e gjërave. Delegimi tek njerëzit
e duhur në një mënyrë që është në përputhje me qëllimet strategjike të organizatës ndikon
në efektivitetin e përgjithshëm të organizatës. Faktort kryesore për një menaxhim efektiv
janë : komunikimi, motivimi dhe udhëheqja.

Komuniki
mi

Njohja e
vlerave

Motivimi

Udhëheqja

Qëllimi

Menaxhimi
Efektiv

Vizioni

Figura 1. Faktorët e menaxhimit efektiv
Burimi: (Havolli, 2014)
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Udhëheqja

Udhëheqja është faktori kryesor që bën gjithçka të funksionojë së bashku; pa udhëheqje,
të gjitha burimet e tjera të biznesit janë joefektive. Udhëheqësit e biznesit të
ndërgjegjshëm janë të vetëdijshëm për shqetësimet e punonjësve të tyre dhe janë në
krye të zhvillimeve të reja në teorinë dhe praktikën e udhëheqjes për të krijuar mjedise
më efektive të punës.
Të udhëheqësh do të thotë të ndikosh te njerëzit me qëllim që t’i drejtosh aktivitetet e tyre
dhe t’i motivosh drejt realizimit të qëllimeve të kompanisë (Banfield & Kay, 2011).
Menaxheri duhet patjetër të kuptojë dhe të njohë sjelljet e njerëzve dhe të jetë në gjendje
të realizojë komunikim të mirëfilltë, t’i motivojnë dhe t’i udhëheqin në mënyrë që të
realizohen qëllimet e kompanisë. Udhëheqja apo menaxherët ose eprorët duhet të
përcaktojnë objektiva të qartë për anëtarët e ekipit. Një udhëheqës duhet të sigurohet që
anëtarët e tij të ekipit të punojnë të bashkuar drejt një qëllimi të përbashkët. Është
gjithmonë një ide e mirë për të kapur kreativitetin e stafit tuaj: nëse ata kanë një ide të
madhe që mund të rrisë të ardhurat e kompanisë, pse të mos përfitoni nga kjo? Nga ana
tjetër, udhëheqësit lehtësues delegojnë shumicën e detyrave tek vartësit e tyre dhe do të
kalojnë kohën duke u dhënë punonjësve të tyre mjetet e nevojshme për të shkëlqyer në
pozitat e tyre. Kultura e kompanisë varet nga stili i udhëheqjes specifike të ekzekutivit
përgjegjës.
Mungesa e udhëheqjes është po aq dramatike në efektet e saj, pa udhëheqje, organizatat
lëvizin shumë ngadalë, stagnojnë dhe humbasin rrugën e tyre. Udhëheqja është
vendimtare në zbatimin e vendimeve me sukses, secili prej nesh e njeh rëndësinë e
lidershipit kur është e rëndësishme për udhëheqësit tanë. Investitorët e njohin rëndësinë e
udhëheqjes së biznesit kur ata thonë se një lider i mirë mund të bëjë sukses te një plani i
dobët biznesi, lideri mund të shkatërrojë edhe planin më të mirë. Udhëheqja është
elementi më me ndikim dhe kritik i të gjitha kompanive. Udhëheqësit efektiv kanë mjetet
dhe aftësitë e nevojshme për të frymëzuar dhe ndikuar në ekipet e tyre, duke i lejuar
kompanitë të konkurrojnë me kompetencë dhe pa probleme.

Rëndësia e lidershipit
Të gjitha organizatat dhe bizneset e suksesshme kanë nevojë për udhëheqës efektivë.
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Udhëheqja e udhëheqësve efektivë dhe të trajnuar mirë është me rëndësi për të siguruar
një qëllim të pranuar për suksesin e kompanisë. Udhëheqësit janë të paçmuar kur bëhet
fjalë për formulimin dhe komunikimin e drejtimeve të reja strategjike, si dhe
komunikimin dhe motivimin e punonjësve për të rritur përkushtimin ndaj qëllimeve
organizative. Trajnimi i vazhdueshëm i aftësive të lidershipit është thelbësor për të
siguruar që udhëheqësit të jenë në rrugën e duhur.

Delegimi

Çdo udhëheqës i suksesshëm i biznesit pranon se delegacioni është thelbësor. Kjo duhet
të çojë në ndërtimin e liderëve për ndërmarrjet e ardhshme. Është e rëndësishme që
udhëheqësit të jenë në gjendje të vënë në dukje njerëzit që janë në rritje në trajektoren e
ardhshme të karrierës dhe le të marrin hapin tjetër drejt menaxhimit.

Komunikimi

Komunikimi efektiv në punë ka të bëjë me njohjen e punonjësve tuaj dhe zgjedhjen e
mesazhit dhe kanalit të duhur për transmetim. Mund të jetë e nevojshme të hartohet një
plan komunikimi për të përshkruar strategjitë. Kultura e kompanisë reflektohet në natyrën
e komunikimit të zyrës, dhe biznesi mund të varet nga komunikimi efektiv. Komunikimi
efektiv është thelbësor për suksesin e çdo organizate. Në mënyrë që të praktikoni aftësitë
e mira të komunikimit, duhet të jeni në gjendje të kuptoni se çfarë përbën një komunikim
të mirë dhe më pas të bëni atë pjesë të kulturës suaj të korporatës përmes politikave dhe
praktikës. Mekanizma të efektshëm të komunikimit janë vendimtare për zhvillimin e
ekipeve efektive. Për të kuptuar qëllimin e një qëllimi dhe për të rënë dakord mbi një
rrugë për të arritur këtë qëllim, ekipet duhet të zhvillojnë një metodë efektive komunikimi.
Treguesit e komunikimit efektiv të ekipit përfshijnë: tonet e bisedave të buta,
gatishmërinë për të marrë parasysh të gjitha mendimet, dëshirën për të rritur frekuencën
e komunikimit, zgjidhjen efektive të konflikteve dhe proceset efikase të vendimmarrjes.
Për më tepër, për të nxitur kohezionin e ekipit, kënaqësinë e punonjësve dhe motivimin,
organizatat duhet të zbatojnë një proces formal për zgjidhjen e konflikteve në rastet kur
një ekip nuk mund ta zgjidhë konfliktin brenda vendit.
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Motivimi
Motivimi është gadishmëria e një individi që përpiqet për arritjen e objektivave të
organizatës duke vënë në përdorim një sasi të madhe energjie dhe përpjekjesh, me kusht
që këto përpjekje të sjellin plotësimin e objektivave. E thënë më thjeshtë motivimi është
shtysa që i bën njerzit që të punojnë për arritjen e objektivave personale dhe organizatat
e përdorin ate për arritjen e objektivave të tyre . Punonjësit janë shumë të ndryshëm nga
njëri-tjetri edhe objektivat e tyre personale, apo e thënë ndryshe ajo çka duan ata të arrijnë
nga qenia dhe puna e tyre në kompani është e shumëllojshme. Motivi varet nga individi,
nga situata ose nga njerëzit me të cilët ne jemi duke punuar (Boxall & Purcell, 2003) .
Motivimi dhe perfomanca janë dy koncepte të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. Ajo çka
i bën punonjësit të jenë të motivuar është puna interesante,sfidat dhe rritja në përgjithësi
si faktorë. Punonjësit kanë nevojë të thellë për rritje dhe arritje në punë. Mbajtja e
punonjësve të motivuar është një element i rëndësishëm, punonjësit më të mirë janë
gjithmonë me kërkesa të larta dhe do të ndryshojnë kompanitë nëse nuk mbahen të
motivuara në punë. Të motivosh punonjësit është shumë e nevojshme, sepse bën që puna
të ndryshojë me shpejtësi dhe në mënyrë efikase.
Shumë njerëz besojnë se personat që janë më të motivuar në ambientin e punës shfaqin
një performancë të mirë. Individët e motivuar janë shumë të dhënë pas punës së tyre, por
kjo duhet të menaxhohet me kujdes, në mënyrë që energjia që ato harxhojnë të mos jetë
në nivele të larta, pasi puna e tyre shpesh mund të jetë jo produktive. Të qenit i motivuar
do të thotë të ndikohesh për të shfaqur një performancë të lartë. Motivimi, performanca
dhe marrëdhënia e fortë midis tyre janë çelësi kryesor i produktivitetit të lartë ose të ulët
të institucioneve/ organizatave dhe kjo shihet dukshëm dhe në institucionet
publike/private, kur njerëzit humbin motivimin e tyre, performanca e tyre e punës ulet
dhe ata bëhen më pak produktiv, më pak krijuese, më pak pasuri për kompaninë.

Disa mënyra për ngritjen e motivimitn janë:
Përmirësimi i komunikimit – Menaxherët e burimeve njërzore mund të përmirësojnë
motivimin duke siguruar që ata të flasin personalisht me punonjësit e tyre dhe të mos
mbështeten në mënyrë strikte në email. Duke lënë kohë çdo ditë për të folur me
punonjësit mund të ndihmojë punonjësit të ndjehen më të përfshirë.
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Rritja e përgjegjësisë – Punonjësit që u jepet më shumë përgjegjësi do të ndjejnë një
pronësi më të madhe në biznes dhe do të jenë më të motivuar për të punuar më shumë për
të bërë që biznesin të ketë sukses.
Ofertë mundësi për avancim – Punonjësit janë më të motivuar kur e dinë se po punojnë
drejt diçkaje. Nëse ata mendojnë se nuk ka mundësi për avancim, ata nuk kanë shumë për
të punuar. Është detyrë e menaxherit që t’i motivoni punonjësit duke ofruar trajnime që u
japin atyre aftësitë që ata kanë nevojë për të rritur shkallët e tyre të karrierës. Përpunimi i
punonjësve të rinjë për të lëvizur në mundësi më të mira është e vlefshme edhe për ju,
sepse ju mundëson të ndërtoni reputacionin e kompanisë suaj si një vend i shkëlqyeshëm
për të punuar.

Vizioni
Sot, shumë organizata biznesi përpiqen të mbijetojnë, të rriten dhe të kenë sukses.
Punonjësit e tyre nuk kanë udhëzim dhe drejtim, si dhe udhëheqësit të cilët duhet t'i
udhëheqin. Ata pastaj luftojnë për të përcaktuar përgjigjet për korrigjim, ose shkaqet e
dështimit dhe ato kalojnë nëpër cikle të planifikimit, qarkullimit dhe ndryshimit të
vazhdueshëm, duke mos e kuptuar çështjen e cila është kultura që zhvillohet nga mungesa
e krijimit ose e jetesës së misionit, vizionit dhe vlerat. Vizioni i organizatës nënkupton se
çfarë kjo dëshiron të bëhet në të ardhmen: ai ka të bëjë me atë që një firmë dëshiron të
jetë dhe të realizojë.
Vizioni dhe vlerat janë përkufizimi i kulturës, qëllimit dhe fatit të një organizate. Ata janë
themeli i organizatave dhe forca lëvizëse e suksesit afatgjatë. Organizatat e mëdha e
ndërtojnë misionin, vizionin dhe vlerat e tyre me të kuptuarit se çdo vendim do t'i drejtojë
dhe t'i përmbahen themelet e misionit, vizionit dhe vlerave të tyre. Ata e kuptojnë
rëndësinë e misionit, vizionit dhe vlerave që udhëhiqen në të gjithë organizatën nga lart
poshtë, dhe nga poshtë lart. Vizioni dhe Vlerat e Burimeve është projektuar si një proces
hap pas hapi për një organizatë që të zhvillojë dhe demonstron rëndësinë e tij dhe fitimin
( Scott, 1993). Vizioni shërben për të ‘ndërtuar një ëndërr’për njerëzit në organizatë, dhe
mund të shërbejë për t’i fokusuar dhe frymëzuar ato. Por, megjithatë, nuk mund të themi
se vizioni është thjesht një ëndërr; ai duhet të jetë i bazuar dhe të mbështetet mbi mundesit
që mund t’i lindin një biznesi.
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Kur flasim për vizionin nuk kemi të bëjmë me një plan të paramenduar, të hartuar për t’ju
përgjigjur ndyshimeve.. Kryesisht këto janë mundësira që të tjeret nuk i shikojnë ose nuk
e kuptojnë rëndësinë dhe potencialin e tyre. Pra vizioni nuk është mjet për parashikimin
e së ardhmes,por është krijimi i një të ardhme pozitive për firmën tuaj duke ndërmarrë
aksione në të tashmen.

Qëllimi
Qëllimet e organizatës paraqet arsyeshmërinë e ekzistimit të saj. Qëllimet e organizatës
janë gjendja ku ajo dëshironë të arrijë në të ardhmen dhe kah e cila janë të orientuara
aktivitetet e planifikuara.
Qëllimet e organizatës pa një përkufizim të qartë të qëllimit të firmës, është e pa mundur
të hartosh një deklaratë misioni. Efektiviteti i drejtimit fillon me qartësin e qëllimit me
një koncept të qartë të biznesit. Qëllimi përcakton se për përfitim të kujt egziston
organizata. Cështja themelore e qëllimit është të përkufizosh se përse organizata është në
biznes:
Të bëjë para për aksioneret e saj,
Të krijoj produkte që kane fat të gjatë përdorimi për klientet e saj,
Të përmbush nevojat e punonjësve të saj.

Qëllimet e kompanis tregojnë atë qfarë firma kërkon të arrijë. Megjithatë, të gjitha këto
qëllime kanë një përfundim: maksimizimin e të ardhurave të aksionerëve. Aksionerët
sigurojn kapitalin e kompanisë dhe parashikojnë të ardhurat përkatëse në këmbim të
investimeve të bëra. Pra aksioneret e kompanis janë pronarët e saj ligjorë.
Për realizimin e qëllimit kryesor të përmendur më sipër, qdo kompani, para se të hartoj
misionin e saj ka tre qëllime ekonomike: mbijetesën, rritjen dhe përfitushmerinë.
Qëllimet e organizatës influencohen në një masë të madhe nga shpresat e stakeholder-ve
të saj. Kështu qëllimet e një organizate tentojnë të orientohen nga ata stakeholders që kanë
fuqi më të madhe.

Njohja e vlerave
Vlerat thelbësore janë ato që mbështesin vizionin, formojnë kulturën dhe pasqyrojnë atë
qëështë vlera e kompanisë. Ato janë thelbi i identitetit të kompanisë - parimet, besimet
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ose filozofia e vlerave. Shumë kompani përqendrohen kryesisht në kompetencat teknike
por shpesh harrojnë se cilat janë kompetencat themelore që i bëjnë kompanitë e tyre të
zhvillohen normalisht - vlerat bazë. Vendosja e vlerave thelbësore siguron avantazhe të
brendshme dhe të jashtme për kompaninë si dhe ndihmojnë kompanitë në proceset e
vendimmarrjes.
Vlerat thelbësore edukojnë klientët dhe klientët potencialë për atë që kompania ka dhe
sqaron identitetin e kompanisë. Veçanërisht në këtë botë konkurruese, të kesh një sërë
vlerash thelbësore të veçanta që flasin për publikun është padyshim një përparësi
konkurruese.
Vlerat thelbësore po bëhen mjete primare të rekrutimit dhe mbajtjes. Me lehtësinë e
hulumtimit të kompanive, punë kërkuesit po bëjnë detyrat e shtëpisë mbi identitetet e
kompanive për të cilat po aplikojnë.

Në artikullin e tij, Përshtatja e veprimeve dhe vlerave, Jim Collins diskutoi se vlerat
organizative nuk mund të "vendosen" ju mund t'i zbuloni ato. Shumë kompani bëjnë
gabimin e marrjes së vlerave thelbësore nga kompanit e tjera dhe duke u përpjekur t'i
përshtaten ato në organizatën e tyre; vlerat thelbësore nuk janë “një përshtatje e një
madhësie" ose "praktikat më të mira" në industri. Vërtetë, ju mund të mbani të njëjtat
vlera thelbësore si konkurrentët tuaj, për aq kohë sa është autentike për kompaninë tuaj
dhe punonjësit tuaj (Collins, 2000).

2.6 Karakteristikat e Menaxhimit Efektiv

Menaxhimi fillon në një person dhe pastaj shkon në nivelin e personelit. Menaxherët
efektivë bëhen model për vartësit. Ata luajnë një rol etik në përmirësimin e efektivitetit
të përgjithshëm të organizatës, përgjithësisht besohet se efektiviteti menaxherial është një
cilësi e brendshme e drejtuesve dhe nuk mund të mësohet. Megjithatë e vërteta është se
efektiviteti mund të mësohet dhe me praktikë, mund të përsoset. Nëse efektshmëria ishte
diçka që është e lindur, jo shumë organizata do të kishin parë kaq shumë për menaxherë
të suksesshëm. Menaxherët mund të trajnohen që të jenë efektive. Menaxherët efektivë e
dinë njohurinë e rolit të rëndësishëm dhe njerëzit luajnë në bërjen e një organizate të
suksesshme.
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Efektiviteti menaxherial nënkupton kryerjen efektive të aktiviteteve menaxheriale. Një
menaxher i efektshëm kryen aktivitete në mënyrë efektive dhe efikase. Kjo do të thotë të
bësh gjërat e duhura dhe t'i bësh këto gjëra të drejtë. Shumë njerëz besojnë se menaxherët
e suksesshëm janë inteligjent, imagjinativ dhe të ditur. Megjithatë, vetëm efektiviteti
përkthehet me inteligjenc, imagjinata dhe njohuri në rezultate dhe i bën menaxherët të
suksesshëm (Drucker, 1974).
Sipas PeterDrucker, menaxherët efektiv ndjekin pesë praktika bazë:
✓ Ata e dinë se si e kalojnë kohën dhe janë menaxherë efektivë kohorë.
✓ Ata fokusohen në kontributin e tyre në organizatë dhe përqendrohen në arritjen e
rezultateve dhe jo thjesht duke punuar me mjete dhe teknika.
✓ Ata ndërtojnë forcën. Ata fuqizojnë organizatën me pikat e forta të eprorëve të
tyre.
✓ Ata përqendrohen në një aktivitet në një kohë për të prodhuar rezultate efektive.
✓ Ata marrin vendime pas një analize sistematike të fakteve dhe informacionit.

Menaxherët janë shtylla e fortë e paprekshme e organizatave në të cilat varet prosperiteti
i krijimit për të cilin punojnë. Organizatat gjithashtu kanë filluar të investojnë në mbajtjen
e menaxherëve efektivë dhe zhvillimin e kuadrit të tyre të ri. Menaxherët janë përgjegjës
për punën cilësore të punonjësve në çdo organizatë. Ata duhet të veprojnë si liderë për të
planifikuar, organizuar, zbatuar dhe kontrolluar aktivitetet dhe burimet e tyre. Ata duhet
të jenë intelektualisht emocionalisht, pasi aftësitë e tyre ndërpersonale janë elementi kyç
në përmbushjen e qëllimeve të dëshiruara të organizatës. Menaxherët duhet vazhdimisht
të përmirësojnë aftësitë e tyre. Ata duhet të përqendrojnë kohën dhe vëmendjen e tyre të
përmirësojnë cilësitë si kreativiteti, ndërtimi i ekipit, motivimi, shkathtësia, komunikimi,
lidershipi, bashkëpunimi, besueshmëria dhe trajtimi i situatave të vështira.
Kreativiteti konsiderohet tani cilësia më e rëndësishme e lidershipit për suksesin në
biznes, duke tejkaluar edhe integritetin dhe të menduarit global. Në botën e sotme të
biznesit, kreativiteti është çelësi për suksesin e madh dhe mbijetesën e çdo biznesi. Një
menaxher duhet të bëjë më të mirën për punonjëset e tij, duke inicuar dhe inkurajuar
kreativitetin e tyre.
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2.7 Menaxhimi efektiv në sektorin publik

2.7.1 Shpenzimet Publike

Shpenzimet publike mund të ndikojnë në rritjen ekonomike dhe zvogëlimin e varfërisë
në dy mënyra: mund të rrisë performancën e përgjithshme të rritjes së ekonomisë dhe
mund të rrisë mundësinë e të varfërve për të kontribuar në procesin e rritjes (kryesisht
duke forcuar aftësitë njerëzore dhe duke reduktuar kostot e transaksionit). Të dyja llojet
e shpenzimeve mund të ulin varfërinë, por në rastin e shpenzimeve më të orientuara drejt
rritjes, ndikimi i varfërisë zakonisht është më i tërthortë. Për të dyja llojet e shpenzimeve,
ndikimi në nivelet e varfërisë ka gjasa të përjetohet me vonesë kohore. Sfida kritike është
si të arrihet ekuilibri i duhur midis shpenzimeve që përqendrohen kryesisht në rritjen dhe
shpenzimet që synojnë reduktimin e varfërisë. Derisa nuk ka përgjigje të qartë për këtë
pyetje, mund të jetë e dobishme të rishikohet të menduarit dhe përvojat e fundit me
shpenzimet publike.
Ndërhyrja publike duhej të ndiqte një strategji të dyfishtë, duke nxitur rritjen e punës
intensive dhe investimet në kapitalin njerëzor nëpërmjet kujdesit shëndetësor parësor,
arsimit fillor dhe shpenzimeve sociale të synuara për të zvogëluar varfërinë, duke
shmangur një shkëmbim midis rritjes dhe zvogëlimit të varfërisë. Përvoja e ekonomive të
Azisë Lindore të Miracionit me investimet e tyre të larta në kapitalin njerëzor (së pari,
arsimi fillor, i ndjekur nga rritja e disponueshmërisë së arsimit të mesëm dhe ngritjes së
aftësive) rezononte mirë me këtë pikëpamje. Më vonë gjatë dekadës, investimet publike
në infrastrukturë u theksuan si një mjet për reduktimin e varfërisë duke lehtësuar qasjen
në tregje dhe duke ulur kostot e transaksioneve të larta të familjeve të varfëra (Fiestas,
2005).

Gjithashtu shqetësimet janë se zhvendosja e vërejtur në shpenzimet e sektorit social është
zbatuar në një mënyrë ad-hoc pa një kuptim më të mirë se si mundësitë e ndryshme të
shpenzimeve ndihmojnë në adresimin e pengesave specifike të vendit në rritje, dhe pa një
analizë rigoroze ekonomike të ndikimit të tyre të parashikuar në varfëri dhe rritje
(Paternostro et al., 2004). Ka gjithashtu shqetësime se investimet e nevojshme publike në
infrastrukturë janë kufizuar nga programet e stabilizimit fiskal në dëm të rritjes
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ekonomike Së fundmi, në shumë vende është një njohje në rritje që efektiviteti i
shpenzimeve publike drejtuar të varfërve u dëmtua nga targetimi i dobët, kapja e elitës
dhe një cilësi e përgjithshme e dobët e mekanizmave të shpërndarjes së shërbimeve
publike.
Pyetjet kryesore që dalin nga diskutimi i mësipërm janë se si shpenzimet publike ndikojnë
në sektorin sektorial dhe objektivat e zhvillimit më të gjerë ekonomik, dhe cilët janë
faktorët themelorë që ndikojnë në zhvillim. Siç do të ilustrohet në seksionin e mëposhtëm,
përgjigjja e këtyre pyetjeve brenda dhe jashtë vendeve provon të jetë e vështirë në mënyrë
empirike për shkak të ndryshimeve të mëdha në kushtet e vendit fillestar, zinxhirit të
ndërlikuar të lidhjeve, koha e vonuar dhe ndërvarësia midis rezultateve të zhvillimit.

2.7.2 Rritja ekonomike e vendeve

Shkalla e rritjes së një vendi varet nga shkalla e kursimit dhe investimit. Për këtë qëllim,
politika buxhetore synon të mobilizojë burime të mjaftueshme për investime në sektorin
publik. Prandaj, qeveria bën rezerva të ndryshme në buxhet për të rritur kursin e
përgjithshëm të kursimeve dhe investimeve në ekonomi (Betchoo, 2016).

Rritja ekonomike është instrumenti më i fuqishëm për uljen e varfërisë dhe përmirësimin
e cilësisë së jetës në vendet në zhvillim. Studimet e rasteve të vendit ofrojnë dëshmi
dërrmuese se rritja e shpejtë dhe e qëndrueshme është kritike për të bërë përparim më të
shpejtë drejt Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit - dhe jo vetëm qëllimi i parë i
përgjysmimit të përqindjes globale të njerëzve që jetojnë me më pak se $ 1 në ditë.
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Tabela 1 Normat e rritjes së GDP-së për kokë banori
Shtetet e BEsë

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

Belgjikë

0.7

-2.3

2.7

1.8

0.1

-0.1

1.7

1.5

1.2

1.6

Danimarkë

-0.5

-4.9

1.9

1.3

0.2

0.9

1.7

1.6

1.1

1.5

Gjermani

0.8

-5.6

4.0

3.7

0.7

0.6

1.6

1.5

1.8

1.6

Greqi

-0.3

-4.3

-5.5

-9.1

-7.3

-3.2

0.4

-0.2

0.0

2.2

Spanjë

1.1

-3.6

0.0

-1.0

-2.9

-1.7

1.4

3.2

3.2

2.6

Francë

0.2

-2.9

2.0

2.1

0.2

0.6

0.6

1.3

1.2

1.4

Irlandë

-4.4

-4.6

2.0

-0.1

-1.1

1.1

8.4

26.3

5.2

3.5

Itali

-1.1

-5.5

1.7

0.6

-2.8

-1.7

0.1

0.8

0.9

0.8

Luksemburg

-0.8

-5.4

5.8

2.0

0.0

4.2

4.7

3.5

4.0

3.7
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Burimi: (The Economist, 2017)

Rritja mund të krijojë qarqe të virtytshme prosperiteti dhe mundësi. Rritja e fuqishme
ekonomike dhe mundësitë e punësimit përmirësojnë stimujt që prindërit të investojnë në
fëmijët e tyre për arsimim duke i dërguar ata në shkollë. Kjo mund të çojë në shfaqjen e
një grupi të fuqishëm dhe në rritje sipërmarrësish, të cilët do të krijnin presion për
qeverisje më të mirë. Rritja e fuqishme ekonomike, përparon zhvillimin njerëzor, i cili,
nga ana tjetër, nxit rritjen ekonomike.
Por në kushte të ndryshme, norma të ngjashme të rritjes mund të kenë efekte të kundërta
mbi varfërinë, perspektivat e punësimit të të varfërve dhe asaj të zhvillimit njerëzor.
Shkalla në të cilën rritja zvogëlon varfërinë varet nga shkalla në të cilën të varfërit marrin
pjesë në procesin e rritjes dhe ndajnë të ardhurat e saj. Kështu, të dyja ritmet dhe modeli
i rritjes kanë rëndësi për zvogëlimin e varfërisë.
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Një strategji të suksesshme për reduktimin e varfërisë duhet të ketë në masat e saj
thelbësore për të nxitur një rritje ekonomike të shpejtë dhe të qëndrueshme. Sfida për
politikën është të kombinojë politikat e rritjes me politikat që lejojnë të varfërit të marrin
pjesë plotësisht në mundësitë e lëshuara dhe kështu të kontribuojnë në atë rritje. Kjo
përfshin politika për të bërë tregjet e punës të funksionojnë më mirë, për të hequr
pabarazitë gjinore dhe për të rritur përfshirjen financiare (Rodrik, 2007).
Tabela 1 paraqet GDP vjetore për kokë banori,normat e rritjes për 15 shtetet anëtare të
ndryshme në mes periudhës 2008 dhe 2017. Këto të dhëna bazohen në treguesit kryesorë
ekonomikë, të botuar nga The Economist. Kjo tregon se si të gjitha vendet kanë përjetuar
ndryshime.

2.7.3 Punësimi dhe papunësia

Në tremujorin e tretë të vitit 2018, punësimi në BE u rrit në të gjithë sektorët. Sektori i
shërbimeve regjistroi rritjen më të madhe, me 730 mijë më shumë të punësuar në tregtinë
me shumicë dhe 1.8 milionë më shumë të punësuar në shërbime të tjera.
Industria dhe ndërtimi përjetuan një rritje më të vogël, respektivisht me 380 mijë dhe
259 mijë më shumë të punësuar. Nga ana tjetër, punësimi në bujqësi u zvogëlua
222 mijë njësi, në përputhje me një trend negativ afatgjatë.

Shërbime të tjera (49%)
Me shumicë (25%)
Ndërtim (6%)
Industri (15%)
Bujqësi (4%)

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figura 2. Rritja e punësimit sipas sektoreve - BE, 2012-2018
Burimi: (Eurostat, 2018)
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2.7.4 Rasi i BE-së- Papunësia në Bashkimin Evropian (BE)

Shkalla e papunësisë mbetet e qëndrueshme, në tetor 2018, norma e papunësisë në BE
dhe në zonën e euros ka mbetur në të njëjtin niveltë regjistruara në muajin paraprak, pra
6.7% në BE dhe 8.1% në eurozonë. Këto ndryshime përfaqësojnë një reduktim prej 0.7%
krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar si në BE dhe në zonën e euros, dhe një
reduktim prej 4.3 % dhe 4.0 % , respektivisht, në krahasim meniveli më i lartë i regjistruar
në vitin 2013.
Në tetor 2018, 16.6 milion njerëz ishin të papunë në BE, ku rënia në BE shkalla e
papunësisë në mes të tetorit 2017 dhe tetorit 2018 përfaqëson rreth 1.5 milion më paktë
papunë, duke përfshirë 1.1 milionë euro në zonën e euros. Papunësia është zvogëluar rreth
10 vjetmilion njerëz që nga kulmin e saj të vërejtur në prill të vitit 2013.
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Figura 3. Shkalla e papunësisë dhe shkalla e papunësisë të rinjve - BE 2012- 2018
Burimi: (Eurostat, 2018)

2.8 Rasti i Gjermanisë

Gjermania ka ekonomi të qëndrueshme dhe stabile, arsye kjo që edhe shume shtetas të
vendeve të rajonit duke përfshirë edhe shtetasit Evropianë siç janë: Polonia, Rumania,
Bullgaria, Greqia dhe Spanja mësyjnë Gjermaninë për të gjetur punë me pagë më të mirë,
e njëjta gjë ndodhë edhe me shtetasit nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Serbia.
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Ekonomia e Gjermanisë ka qëndruar mirë përballë krizës globale ekonomike dhe
financiare, duke korrur përfitime mbresëlënëse nga tregu i gjerë i punës dhe reforma të
tjera strukturore në fillim të shekullit të XXI-të. Pavarësisht mjedisit të ashpër ekonomik
të jashtëm, Gjermania ka arritur të ulë ndjeshëm papunësinë, duke mbështetur
qëndrueshmërinë afatgjate të financave të saja publike. Eksporti i fuqishëm i Gjermanisë
dhe përmirësimi i menaxhimit fiskal kanë shërbyer mirë.

2.8.1 Menaxhimi efektiv i financave në sektorin publik në Gjermani

Angazhimi i politikës së zhvillimit të Gjermanisë synon të kontribuojë në qeverisjen e
mirë, parimet e sundimit të ligjit, transparencën dhe pjesëmarrjen. Bazuar në bindjen se
shteti duhet të jetë atje për qytetarët e saj dhe jo se qytetarët duhet të jenë atje për shtetin,
gjithashtu synon të forcojë individët në marrëdhëniet e tyre me institucionet qeveritare.
Për të qenë në gjendje për të forcuar qeverisjen e mirë në financat publike dhe për të rritur
efektivitetin e bashkëpunimit gjerman, politika gjermane e zhvillimit ndjek një qasje
shumëdimensionale të qeverisjes së mirë financiare.
Qeverisja e mirë financiare është një qasje e integruar, sistemore dhe e bazuar në vlera.
Prandaj, bashkëpunimi gjerman i zhvillimit mbështet efektivitetin dhe efikasitetin e
veprimeve shtetërore në lidhje me të ardhurat e brendshme, buxhetin publik, kontrollin
financiar, menaxhimin e borxhit, decentralizimin fiskal dhe prokurimin publik dhe merr
parasysh ndërveprimet e ndërsjellta midis këtyre fushave. Bazuar në këtë qasje, qeverisja
e mirë financiare mbulon të dyja të ardhurat dhe shpenzimet e financave publike dhe të
gjitha proceset dhe institucionet, qëllimi i të cilave është të rregullojë, organizojë dhe
kontrollojë prodhimin dhe përdorimin e burimeve publike. Një administratë e aftë është
parakusht për zbatimin e proceseve teknike dhe arritjen e një qeverisjejetë mire financiare.
Shqetësimi kryesor i qasjes së integruar të qeverisjes së mirë financiare është promovimi
i zhvillimit të qëndrueshëm. Kjo është arsyeja pse dimensioni normativ i qasjes së
qeverisjes së mirë financiare merr parasysh gjendjen e përgjithshme të qeverisjes në një
vend dhe si ndërvepron me reformat e financave publike. Aktorët qeveritarë në sistemet
e financave publike, në veçanti financave dhe ministritë përkatëse të linjës, mund të
veprojnë në një bazë më të qëndrueshme nëse ata angazhohen në shkëmbime konstruktive
me aktorët e shoqërisë civile dhe të sektorit privat. Në këtë kontekst, një rëndësi e madhe
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lidhet me nxitjen e pjesëmarrjes politike dhe llogaridhënies në kontekstin e mirë
financiarë.
Programet e reformave nuk mund të marrin në konsideratë të gjitha elementet e secilës
prej tre dimensioneve në të njëjtën kohë. Elementet përkatëse duhet të zgjidhen në varësi
të kontekstit, burimeve objektive dhe të disponueshme, dhe ato duhet të rishikohen
rregullisht në një mjedis dinamik (Ministria Federale, 2014).
Masat e politikave zhvillimore në fushën e qeverisjes efektive financiare synojnë të
orientojnë MFP-në (në lidhje me të ardhurat, buxhetin publik, kontrollin financiar,
prokurimin publik, menaxhimin e borxhit dhe decentralizimin fiskal) në parimet e
qeverisjes efektive dhe t'i vendosë ato në mënyrë të vendosur si pjesë e konteksti përkatës
i qeverisjes së vendit partner. Kjo do të thotë se ata marrin parasysh, në veçanti, nivelin e
efektivitetit të shtetit, transparencën dhe mbikëqyrjen demokratike të ligjshme.
Funksionet thelbësore të sistemeve të financave publike mund të përdoren për të treguar,
mënyrën se si dimensionet e ndryshme të qeverisjes financiare ndërveprojnë. Një sistem
tatimor kompensues mund të korrigjojë shpërndarjen e pabarabartë të aseteve dhe të
krijojë një kornizë sociale më të qëndrueshme (funksion socio-politik).
Burimet financiare në dispozicion shpërndahen në mënyrë koherente tek palët e interesit
në përputhje me një strategji kombëtare të zhvillimit dhe në bazë të konsultimeve
ndërmjet ministrive të ndryshme dhe niveleve qeveritare (funksioni drejtues).Alokimi dhe
shpenzimi i burimeve financiare duhet të jenë transparente dhe i verifikueshme.
2.8.2 Shpenzimet publike

Si bëhen shpenzimet në sektorin publik në Gjermani aktualisht janë subjekt i debateve në
qarqet politike dhe akademike. Disa studime tregojnë një nevojë të konsiderueshme për
investime publike në Gjermani dhe pohojnë se norma e investimeve publike në Gjermani
është shumë e ulët. Në të njëjtën kohë, indikatorët dëshmojnë rregullisht për cilësinë e
lartë të infrastrukturës gjermane, ndërkohë që buxhetii shëndoshë publik lejon një
aktivitet më të madh investimi. Politika federale ka orientuar vazhdimisht buxhetet
publike drejt investimeve dhe përshkruan masat që mbështesin investimet brenda
strukturës federale.Pas një kulmi të shkurtër të nxitur nga paketat e stimujve që u krijuan
gjatë krizës financiare dhe ekonomike, norma e investimeve tani është stabilizuar në 2%
të PBB-së. Norma e investimeve publike është subjekt i vetëm i variacionit të vogël
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afatgjatë, që do të thotë se rritja aktuale vjetore prej 3.8% mund të konsiderohet
absolutisht si një rritje e investimeve (MFF, 2017).
2.8.3 Rritja ekonomike

Aktiviteti ekonomik është zgjeruar në një bazë të gjerë. Rimëkëmbja në partnerët tregtarë
të zonës euro ka rritur eksportet dhe investimet e makinerive dhe pajisjeve. Ndërtimi
gjithashtu ka qenë i gjallë pasi nevojat për strehim të emigrantëve, të ardhura më të larta
dhe norma të ulëta të interesit kanë rritur kërkesën për strehim dhe qeveria ka rritur
shpenzimet për të përmirësuar mirëmbajtjen e infrastrukturës së transportit dhe shkollave.
Performanca e fortë e tregut të punës e mbështet rritjen e konsumit të ekonomive
familjare.Rritja e fuqishme e punësimit e ka shtyrë normën e papunësisë në nivele rekord
të ulëta, ndërsa numri i vendeve të lira të punës po rritet. Pjesëmarrja e tregut të punës për
femra është në rritje dhe më shumë gra punojnë më shumë orë, duke reflektuar pjesërisht
përmirësimin e kujdesit për fëmijët. Megjithatë, shumica e grave punojnë me kohë të
pjesshme, gjë që kufizon qasjen e tyre në karrierë tërheqëse.
Mungesat e aftësive janë në rritje, por aftësitë e grave përdoren më pak sesa burrat, duke
rezultuar në mundësi të pashfrytëzuara për produktivitet, të ardhura dhe përfitime të
mirëqenies. Emigracioni, kryesisht nga vendet e tjera të BE-së, mbetet i fortë. Numri i
refugjatëve që hyjnë në Gjermani dhe synojnë në tregun e punës pas marrjes së trajnimit
fillestar është në rritje, përderisa shumë prej tyre janë të papunë (OECD, 2017).
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Figura 4. Normat e rritjes së GDP-së për kokë banori
Burimi: (WorldBank, 2016 )

Figura 3 paraqet GDP vjetore për kokë banori në Gjermani që u regjistrua në 45551.51
dollarë amerikanë në 2016. BPV për Capita në Gjermani është e barabartë me 361 përqind
të mesatares së botës. PBB-ja për frymë në Gjermani mesatarisht ishte 33110.73 dollarë
nga viti 1970 deri në vitin 2016, duke arritur në një kohë të gjatë 45551.51 dollarë në vitin
2016 dhe një rekord të ulët prej 19624.75 dollarë në vitin 1970.

2.9 Rasti i Jordanisë

Si të gjitha vendet e botës në zhvillim, sektori publik në Jordani përballet me mungesën
besimit dhe kryesisht mungesën e besimit nga ana e investitorëve. Investitorët dyshojnë
në informacionin financiar, tregun e kapitalit, integritetin dhe efikasitetin e korporatave
publike. Në Jordani, shifrat e marra nga Departamenti i Kontrollit të Kompanive, tregojnë
se numri total i kompanive që janë mbyllur deri në fund të qershorit 2012 ishin 28.808
kompani, me kapital total prej (545) milion dinarë jordanez dhe një numër i madh i këtyre
kompanive janë shpërbërë dhe vuajnë pasojat e humbjes së kapitalit të tërë dhe erozionin
e të drejtave të aksionerëve të tyre. Arsyeja prapa kësaj është kryesisht për shkak të
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keqmenaxhimit. Një numër i këtyre kompanive janë konvertuar në organe gjyqësore ose
në likuidim të detyrueshëm si rezultat i shkeljes së dispozitave ligjore (Alnaser, 2014).

2.9.1 Menaxhimi i financave në sektorin publik në Jordani

Është parë e nevojshme që në qeverisjen Jordaneze dhe sidomos në sektorin ekonomik,
menaxhimin e financave publike duhet patjeter të ketë reforma, prej të cilave do të
përfitohej rritja ekonomike.
Që nga viti 2001, Jordania ka hyrë në disa programe ambicioze të reformave: Programi i
transformimit social dhe ekonomik (SETP), "Vizioni i Jordanisë për të ardhmen: Axhenda
e Reformës" (2004), Të gjitha për Jordanin "(2006) që përfshin Axhendën Kombëtare.
Kjo Axhendë është dokument shumë gjithëpërfshirës, duke përfshirë objektiva të qarta
me treguesit e performancës për çdo sektor të ekonomisë. Gjithashtu përshkruan
investimet e nevojshme në secilin sektor të ekonomisë për ta modernizuar atë dhe për t'iu
përshtatur nevojave të globalizimit ekonomik.
Jordani ka bërë disa reforma si politike ashtu edhe ekonomike që të përmirësoj gjendjen,
menaxhimi i financave publike në nivel vendi luan një rol vendimtar në zhvillimin e
politikës financiare kombëtare, mbikëqyrjen e zbatimit dhe drejtimin e investimeve
qeveritare, përveç menaxhimit të borxhit publik vendas dhe të jashtëm. Menaxhimi i
Financave Publike gjithashtu synon të arrijë integrimin midis politikës financiare publike
dhe politikës monetare për të forcuar ekonominë kombëtare.
Ndër aktivitetet themelore të subjektit përgjegjës për menaxhimin financiar janë mbledhja
e të ardhurave publike, përgatitja e buxhetit të shtetit, menaxhimi dhe kontrolli i
shpenzimeve publike, menaxhimi i huamarrjes dhe borxhi. Përveç kësaj, Menaxhimi i
Financave Publike është përgjegjës për menaxhimin e llogarive, mbikëqyrjen e flukseve
monetare, studimin dhe analizimin e pozicioneve financiare, monetare dhe ekonomike,
vlerësimin e politikave dhe procedurave tatimore, menaxhimin e çështjeve të pensionit
civil dhe ushtarak, studimin e rasteve që krijojnë të drejta për qeverinë dhe hartimin e
legjislacionit financiar në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet publike(Georges Corm,
2007).
Përpjekjet për reforma në menaxhimine financave publike në Jordani udhëhiqen nga
ministri i Financave, i cili mbikëqyr zbatimin e projekteve dhe programeve të reformës
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financiare dhe siguron që ato të jenë në përputhje me synimet kombëtare, axhendën
kombëtare dhe iniciativat mbretërore të dizajnuara për të përmirësuar performancën e
financave publike dhe disiplinës fiskale, të përmirësojë standardin jetësor të qytetarëve
dhe të rrisë normat e rritjes ekonomike. Agjencitë financiare në mënyrë periodike
rifreskojnë planet e tyre për t'u marrë me zhvillimet ndërkombëtare dhe për të arritur
prioritetet e Menaxhimit të Financave Publike në mënyrë që të kontribuojnë në arritjen e
qëllimeve kombëtare. Kjo strategji bazohet në strategjitë e mëparshme të reformës, të
cilat kontribuan dukshëm në modernizimin e Menaxhimit të Financave Publike në
Jordani.
Struktura efektive e qeverisjes së korporatave përmirëson besimin e investitorëve, siguron
llogaridhënien e korporatave, rrit besueshmërinë dhe cilësinë e informacionit financiar
publik dhe rrit integritetin dhe efikasitetin e tregut të kapitaleve.
Studimi arrinë në një përfundim se qeverisja e korporatave në kompanitë publike
jordaneze është efektive, sepse ajo është në përputhje me statutin shtetëror dhe federal,
duke përmbushur standardet e listimit dhe zbatimin e praktikave më të mira të sugjeruara
nga aktivistët e investitorëve dhe organizatat profesionale të ruhet niveli aktual i besimit
të investitorëve dhe të punohet në zhvillimin e kuadrit ligjor për qeverisjen e korporatave
në të mirën e zhvillimit të propozuar të një kuadri konceptual dhe më në fund inkurajimin
e kërkimit dhe studimeve kontabël, administrative, ekonomike dhe ligjore, që çon në
praktikat më të mira për të përmbushur kërkesat e qeverisjes.
Reformat e vazhdueshme strukturore kanë lejuar që Jordania të përmbushë synimet e
dyfishta të përmirësimit të standardit jetësor dhe zvogëlimin e rolit të shtetit në ekonomi.
Qeveria e Jordanit është e angazhuar për përafrimin e legjislacionit dhe praktikave me
standardet ndërkombëtare për mallra dhe shërbime, të theksuara nga angazhimi i saj për
të përmbushur Marrëveshjen e Asociimit me BE-në. Për më tepër, Qeveria Jordaneze ka
vazhduar të përmirësojë reformat në anën e ofertës përmes një përzierjeje të përmirësimit
të funksioneve rregullatore dhe reduktimit të madhësisë së shtetit përmes privatizimit. Në
vitin 2006, pesë kompani u shitën, duke sjellë të ardhura prej 0.6 miliardë dollarë (4.3
përqind të PBB-së). Qeveria gjithashtu filloi një program për përmirësimin e arsimit,
shëndetësisë dhe administratës publike me mbështetjen e Bankës Botërore dhe agjencive
të tjera. Jordania u bë e përshtatshme kohët e fundit me ndihmën kompakte të Korporatës
së Sfidës së Mijëvjeçarit.
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Jordania vlerësohetmë shumë në krahasim me ekonomitë rajonale në aspektin e
qeverisjes, treguesve të zhvillimit dhe barazisë gjinore. Këto reforma kanë çuar në një
rritje të fuqisë punëtore dhe produktivitetit total, diçka thelbësore për një ekonomi të
vogël të hapur për të mbështetur rritjen ekonomike.
Rritja ekonomike e qëndrueshme ka çuar në ulje të varfërisë edhe pse ka qenë e
pabarabartë. Papunësia ka rënë në terma nominalë, edhe pse shkalla e papunësisë ka rënë
me më pak se rritja e PBB-së dhe papunësia e të rinjve ka mbetur e lartë (Georges Corm,
2007).

2.9.2 Shpenzimet Publike

Madhësia e qeverisë së Jordanisë si dhe ekonomia jordaneze është rritur ndjeshëm
përgjatë dekadave të fundit. Rritja e shpenzimeve publike në Jordani është në një masë të
madhe për shkak të rritjes së rishpërndarjes së të ardhurave e cila qartë është nga rritja e
përqindjes së pagesave të transfertave.
Polemika e përhapur midis politikëbërësve lidhur me ndikimin e rritjes së shpenzimeve
publike në rritjen ekonomike. Në këtë polemike mbrojtësit e kësaj teze thonë se një rritje
e shpenzimeve qeveritare çon në rritjen dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike
të ofruara nga qeveria tek qytetarët e tyre, siç janë shërbimet shëndetësore, arsimi,
strehimi dhe mirëqenia sociale dhe gjithashtu çojnë në zhvillimin e infrastrukturës që
është e doemosdoshme për të inkurajuar investimet, duke kontribuar kështu në nxitjen e
rritjes ekonomike. Ndërsa kundërshtarët e këtij lloj mendimi thonë se rritja e shpenzimeve
qeveritare çon në zgjerimin e madhësisë së qeverisë në kurriz të sektorit privat, duke
rezultuar në konvertimin e burimeve prodhuese në ekonomi nga sektorët produktivë
efikasë tek qeveria e cila është sektori më pak efikas, me një rritje njëkohësisht të shkallës
tatimore të imponuar në sektorët prodhues për të siguruar fonde të mjaftueshme financiare
dhe për të përmbushur një kërkesë të rritur të qeverisë për të ardhura, e cila redukton
efikasitetin e prodhimit në ekonomi dhe kështu pengon synimin e rritjes ekonomike.
Teoritë e përdorura synojnë jo vetëm të shpjegojnë ndikimin e shpenzimeve publike në
rritjen ekonomike, por edhe të gjejnë zgjidhje për të rishpërndarë shpenzimet publike në
sektorë të ndryshëm prodhues.

31

2.9.3 Rritja ekonomike në Jordani

Ekonomia ndër më të voglat në Lindjen e Mesme është ajo e Jordanisë, me furnizime të
pamjaftueshme të ujit, naftës dhe burimeve të tjera natyrore, gjë që mbëthetjen më të
madhe që qeveria të merr nga ndihmat e huaja. Sfida të tjera ekonomike për qeverinë
përfshijnë norma kronike të larta të varfërisë, papunësia, inflacioni dhe një deficit i madh
buxhetor. Mbreti Abdallah, që nga marrja e fronit në vitin 1999, ka zbatuar reforma të
rëndësishme ekonomike, si hapja e regjimit tregtar, privatizimi i kompanive shtetërore
dhe eliminimi i disa subvencioneve të karburanteve, të cilat në dekadën e fundit nxitën
rritjen ekonomike duke tërhequr investime të huaja dhe duke krijuar disa vende pune.
Rënija ekonomike globale dhe trazirat rajonale, megjithatë, kanë ulur rritjen e BPV të
Jordanisë, duke ndikuar në sektorët e orientuar te eksporti, ndërtimi dhe turizmi. Në vitin
2011 dhe 2012, qeveria miratoi dy paketa ekonomike dhe një shtojcë buxhetore, me
qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës për klasat e mesme dhe të varfra. Financat e
Jordanisë janë tendosur gjithashtu nga sulmet që iu bënë gypave të gazit natyror në Egjipt
duke shkaktuar që Jordania të zëvendësojë importimin e gazit me importin me naftë që
është më shtrenjtë, kryesisht nga Arabia Saudite, për të gjeneruar energji elektrike.
Jordania po shqyrton aktualisht prodhimin e energjisë bërthamore përveç shfrytëzimit të
rezervave të bollshme të shistës së naftës dhe teknologjive të rinovueshme për të
parandaluar mungesat e energjisë. Në vitin 2012, për të korrigjuar pabarazitë e buxhetit
dhe të bilancit të pagesave, Jordania hyri në një fond prej 2.1 miliardë dollarë, një
marrëveshje Stand-By me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Sektori financiar i Jordanisë është relativisht i izoluar nga kriza financiare ndërkombëtare
për shkak të ekspozimit të saj të kufizuar në tregjet e kapitalit jashtë shtetit. Në vitin 2013,
Jordania varej shumë nga ndihma e huaj për të financuar deficitin buxhetor (Al-Shatti,
2014).
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Figura 5. Normat e rritjes së GDP-së për kokë banori
Burimi: (WorldBank, 2016)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Rritja ekonomike është instrumenti më i fuqishëm për uljen e varfërisë dhe përmirësimin
e cilësisë së jetës në vendet në zhvillim . Rritja mund të krijojë qarqe të virtytshme
prosperiteti dhe mundësi.
Gjatë hulumtimit , vërehet se ekzistojnë një numër i madh autorësh, punimesh, artikujsh,
publikimesh e shkrimesh të ndryshme, të cilët e laborojnë dhe shqyrtojnë temën e
menaxhimit efektiv në rritje ekonimike .
Rëndësia e këtij studimi dhe kërkimi është të krijojë një pasqyrë teorike dhe praktike, ku
të ilustrohet nëse praktikat e menaxhimit efektiv ndikon në rritjen ekonomike.

Me anë të punimit të diplomës pasqyrohen vështirësitë që ekzistojnë, përkatësisht sfidat
me të cilat përballen vendet i Kosoves ku, ndër problemet e shumta, paraqitet mungesae
menaxhimit efektiv në rritjen propocionale dhe sistematke të ekonomisë në Kosovë .
Andaj, në kuadër të kësaj teme, janë paraqitur disa përgjigje sipas hulumtimit të bërë
lidhur me menaxhimin efektiv në rritje ekonimike, të cilat në mënyrë konkrete
prezantojnë ndikimin e Menaxhimin efektiv në rritje ekonomike, me vështrim specifik në
sektorin publik dhe privat . Në këtë mënyrë, disa nga këto pyetje janë:
1. Si ndikon Menaxhimi efektiv në rritje ekonomike?
2. Ciltë faktor ndikojn në rritje ekonomike në sektorin publik dhe privat ?
3. A ekziston një plan operacional për menaxhimin efektiv të rritjes ekonomike në
Kosovë dhe a ka munges të menaxhimit efektiv të rritjes ekonomike propocionale
dhe sistematike ?
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4. METODOLOGJIA

Dizajnimi i hulumtimit

Hulumtimi i literaturës dhe anketimi
Mbledhja e të dhënave

Analiza e të dhënave

Definimi i Problemit
Propozimi i zgjidhjes

Rekomandimet

Figure 6. Metodologjia e punës

Metodologjia e punështë paraqitur në Figurën 5 e cila është ndarë në tri faza kryesore
dhe disa nënfaza. Dizajnimi i hulumtimit paraqet fazë e parë, hulumtimi i lietarturës e
parqet fazën e dytë dhe definimi i problemit fazën e tretë.
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• Metoda
Kualitative
• Hulumtimi i Literaturës
• Rezultatet nga Hulumtimi i rasteve të
studimit
• Metoda
Kuantitative
• Informatata rreth Menaxhimit efektivRaste studimi
• Rezultatet Pëfundimtare të hulumtimit
• Rezultatet nga anketimi

Metodat e Hulumtimit

Figura 7. Metodologjia e Hulumtimit

Metodologjia e aplikuar në këtë studim bazohet në hulumtim të literaturës dhe në një bazë
të dhënave për menaxhimin efektiv në rritje ekonomike Kosovë. Përpunimi i këtyre të
dhënave bëhet në bazë të metodave kuantitative dhe kualitative për të arritur objektivat
e studimit.

Popiullacioni dhe mostra
Në fokus të këtij studimi janë ndërmarrjet e publike dhe private ku janë të përfshira rreth
20 kompani nga territori i Kosovës. Mostrat e respondentëve janë të marrë sipas moshës
dhe industrive, kurse ato të pozitës nuk janë diskutuar më tej në punim përveç që janë
prezantuar në rezultate.

Instrumentet
Instrumentet që janë përdorur në këtë hulumtim janë pytësorët si instrument i mbledhjes
së të dhënave kualitative (me përfaqësues të kompanive që do të janë pjesë e studimit).
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Prezantimi i rezultateve nga anketimi

Ky kapitull shpjegon në detaje të dhënat relevante të cilat janë përdorë për punën
hulumtuese.
Në pjesën të hulumtimit është bërë një pyetësor i kombinuar, i cili ka këtë konstruksion:
Pjesa e përgjithshme, identifikuese ku është e përfshirë mosha, pozita dhe profesioni
Është lënë e lirë nëse të anketuarit duan të identifikojnë veten e tyre apo jo, pjesa e
përgjithshme e pyetjeve tematike ku janë shtruar pyetjet të cilat kanë ndërlidhje me
punimin si dhe pjesa e pyetjeve analitike

të lidhura drejtpërdrejtë me materien e

hulumtuar. Si dhe në fund është lejuar që të anketuarit të shprehin nëse kanë diçka për të
shprehur shtesë. Pytjet kanë qenë me alternativa të hapura dhe të mbyllura.

Në këtë kapitull do të diskutohen rezultatet e fituara nga:
− Identifikimi i Moshës
− Pozita në Ndërmarrje
− Industria e Kompanisë
− Sa janë opsionet e mëposhtme përcaktuese për ecurinë e punës në kompaninë tuaj
− Faktorët për rritje ekonomike
− Fushat që influencojnë për rritje ekonomike
− Problemet kryesore që vështirësojnë rritjen e biznesit

Identifikimi i moshës
Sipas të dhënave të nxjerra nga hulumtimi i realizuar, në pyetjen e përgjithshme ku
kërkohet të specifikohet se cili është mosha juaj, del se në 38 % i përkasin moshës 1826, 35 % i përkasin moshës 27- 37, 17% i përkasin moshës 38-49 ndërsa vetëm 10 % i
përkasin moshës 50 vjec. Në figurën të dhënat e prezantuara lidhur me moshën, del se
mosha më % më të lart i takon moshës 18-26 me 38 % , në krahasim me moshën 50 vjec
që është vetem 10 %.
Vështruar në aspektin grafik, ekziston kjo situatë:
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Figura 8. Identifikimi i moshës

Pozita në Ndërmarrje
Në bazë të analizës për poziten në kompani në hulumtimin e realizuar vërehet se 32%
janë pronar , 11% janë Drejtore Ekzekutive, 40 % Menaxher, si dhe 17% i takojn pozitave
të tjera në kompani, Sipas figures shihet që % më e madhe e respodentve janë Menaxher
të kompanis të cilet kanë rol të rëndësishem në ndërmarrje.
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Figura 9. Pozita në Ndërmarrje
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Industria e Kompanisë
Pastaj, në pyetjen e paraqitur në hulumtim se cilës industri ekonomike i takon kompania
konkrete, shihet se në 55.20 % të rasteve kompanitë i takojnë ndërmarrjes së shërbimit,
17.20 % i përkisnin fushës së prodhimit dhe atij të tregtisë 28 %. Në këtë hulumtimi lidhur
me pyetjen e lartëcekur, vërehet se më shumë se gjysma e kompanive i përkasin fushës
së shërbimeve, pastaj vjen fusha e tregtis dhe prodhimit. Kështu, shikuar në aspektin
grafik, këto statistika duken në këtë mënyrë:
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Figura 10. Industria e Kompanisë

Sa janë opsionet e mëposhtme përcaktuese për ecurinë e punës në kompaninë tuaj?
Lidhur me pyetjen e parashtruar se sa janë opsionet e mëposhtme përcaktuese për ecurinë
e punës në kompaninë tuaj, 29 % e kompanive të intervistuara deklarohen se
vendimmarrja është përcaktuese në këtë aspekt, 25 % e tyre theksojnë se kultura
organizativeështë parësore, 23.30 % paraqesin efektivitetin

e punonjësve si faktor

përcaktues në punën e kompanisë dhe 22 % e këtyre kompanive deklarojnë se teknologjia
në përgjithësi është primare në këtë drejtim. Nga ajo që u prezantua më lartë, shihet se
element parësor që kompanitë e konsiderojnë përcaktuese në ecurinë e punës së tyre është
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vendimmarrja dhe kultura organizative, efektiviteti dhe teknologjia vlerësohet të jetë si
komponent i fundit lidhur me këtë punë.

Ecuria e punës
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Kultura organizative

Efektiviteti

Teknologjia

Vendimarrja

Figura 11. Ecuria e punës

Faktorët për rritje ekonomike
Më tutje, në pyetjen cili nga faktorët e mëposhtëm është prioritar për rritjen ekonomike
të biznesit tuajnë 41.40 % të rasteve si prioritar e shohin Burimet Njerëzore, 34.50 % të
këtyre kompanive theksojnë se Financat janë prioritar për rritjen ekonomike dhe 24.10 %
të kompanive që janë anketuar janë përgjigjur se e shohin më të përshtatshme
Teknologjin.
Kështu, nga kjo që u theksua më lartë shihet se nga kompanitë që kanë qenë pjesë e
hulumtimit, Burimet Njerëzore janë si prioritar kryesorë për rritjen ekonomike.

Faktorët për rritje ekonomike
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41%

Burimet Njerëzore
Teknologjia
Financat

24%

Figura 12. Faktorët për rritje ekonomike
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Fushat që influencojnë për rritje ekonomike
Në hulumtimin e bërë, lidhur me pyetjen cilat nga fushat e mëposhtme mund të
influencojnë më shumë rritjen ekonomike afatgjate 38 %e kompanive të intervistuara
deklarohen se arsimi është përcaktuese në këtë aspekt, 27.60 % e tyre paraqesin se është
teknologjia, 31 % theksojnë se hapja ndaj tregtis ndërkombëtare është parësore dhe 4 %
e këtyre kompanive deklarojnë se infrastruktur influencon në këtë drejtim.
Sic shihet në figur, fushën që kompanitë e konsiderojnë përcaktuesepë rritje ekonomike
është arsimi në vijim vjen kapitali njerëzor, dhe më pas vjen hapja ndaj tregtis
ndërkombëtare.

Fushat që influencojnë për rritje ekonomike
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ndërkombëtare

Infrastruktura

Figura 13. Fushat që influencojnë për rritje ekonomike

Problemet kryesore që vështirësojnë rritjen e biznesit
Në vazhdim, nga pyetja që është paraparë në hulumtim se cilat janë problemet
kryesore që vështirësojnë rritjen e biznesit tuaj 13.80 % e kompanive të anketuara kanë
problem në mungesen e financimit, 34 % ka të bëj me fuqin punëtore dhe pa
eksperiencë, 14 % kushtet e disfaavorshmeper tregti si dhe problemi kyc mbeten ende
politikat e dobëta të institucioneve për biznese.
Në këtë mënyrë, nga ajo që u prezantua lidhur me problemet që vështersojn cdo ditë rritjen
e biznesit ende mbeten politikat e dobëta të institucioneve që nuk kanë ndryshuar për një
kohë të gjatë si dhe si problem tjeter mbetet edhe fuqia punëtore e pa përgatitur për tregun
e punës.
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Problemet kryesore që vështirësojnë rritjen e biznesit
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Figura 14. Problemet kryesore që vështirësojnë rritjen e biznesit

5.2 Analiza e korrelacionit

Kjo pjesë shpjegon në detaje të dhënat relevante të cilat janë përdorë për punën
hulumtuese.
[H1] Ndërmarrjet që kanë faktorët e menaxhimit të integruar mund të krijojnë kushte për
menaxhim efektiv.Hipoteza 1 është pohuar.

Tabela 2. Korrelacioni në mes të variablave FM dhe M
FM
INEGF

ME

ME

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1

.994**
.000

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

29
.994**
.000

29
1

N
29
**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).

29

Sipas rezultatit të paraqitur në Tabelën 2, ekziston një lidhje e fuqishme pozitive dhe e
rëndësishme ndërmjet faktorëve të menaxhimit të integruar dhe menaxhimit efektiv.
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Koeificienti i korrelacionit është llogaritur të jetë r=0.994**. Nga kjo mund të themi se
faktorët e menaxhimit të integruar mund të krijojnë kushte për menaxhimin efektiv.

Tabela 3. Korrelacioni jo-parametrik nëes të FM dhe ME

Correlations
FM
Kendall's tau_b
INEGF
CorrelationCoefficient
1.000
Sig. (2-tailed)
.
N
29
ME
CorrelationCoefficient
.957**
Sig. (2-tailed)
.000
N
29
Spearman'srho
INEGF
CorrelationCoefficient
1.000
Sig. (2-tailed)
.
N
29
ME
CorrelationCoefficient
.991**
Sig. (2-tailed)
.000
N
29
**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).

ME
.957**
.000
29
1.000
.
29
.991**
.000
29
1.000
.
29

Rezultatet e paraqitura në Tabelën 3 Korrelacioni joparametrik, siç mund të shihet
korrelacioni përsëritët Megjithatë, tabela paraqet korrelacionin Kendall’s tau_b madhësia
e mostrës dhe rëndesia bazohen në llogaritje. Në ketë tabel mund të shohim që koeficienti
i korrelacionit Kendall’s tau_bështë 0.957 dheshenja e koeficientit pozitiv dhe kjo është
statistikisht e rëndesishme ( p=0.000 ).Kjo na tregon se faktorët e menaxhimit të integruar
mund të krijojnë kushte për menaxhimin efektiv.
Gjithashtu në ketë tabel është paraqiture dhe korrelacioni Spearman’srho madhësia e
mostrës dhe rëndesia bazohet në llogaritje. Në ketë tabel mund të shohim që koeficienti i
korrelacionit Spearman’s është 0.991 dhe shenja e koeficientit pozitiv dhe kjo është e
rëndësishme statistikisht (p=000). Kjo na tregon se faktorët e menaxhimit të integruar
mund të krijojnë kushte për menaxhimin efektiv.
[H1] Ndërmarrjet që kanë faktorët e menaxhimit të integruar mund të krijojnë kushte për
menaxhim efektiv – pohohet.
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[H2] Menaxhimi efektiv i ndërmarjeve mund të krijoj kushte për një rritje ekonomike
afatgjate.
Tabela 4. Korrelacioni në mes të ME dhe RRE

Correlations
ME

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

RRE

ME
1

RRE
.997**
.000

29
.997**
.000

29
1

N
29
**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).

29

Sipas rezultatit të paraqitur në Tabelën 4, ekziston një lidhje e fuqishme positive edhe e
rëndësishme ndërmjet menaxhimit efektiv i ndërmarrjeve dhe krijimit të kushteve për një
rritje ekonomike afatgjate. Koficienti i korrelacionit është llogaritur të jetë r=0.997**.
Nga kjo mund të themi se menaxhimi i fakorëve mund të krijoj kushte për një rritjee
ekonomike afatgjate.
[H2] Menaxhimi efektiv i ndërmarjeve mund të krijoj kushte për një rritje ekonomike
afatgjate.– Pohohet.
Rezultatet e paraqitura në tabelë: Korrelacioni joparametrik, siç mund të shihet
korrelacioni përsëritët Megjithatë, tabela paraqet korrelacionin Kendall’s tau_bmadhësia
e mostrës dhe rëndësia bazohen në llogaritje. Në ketë tabel mund të shohim që koeficienti
i korrelacionit Kenndall’stau_b është 0.991 dhe shenja e koeficientit pozitiv dhe kjo është
statistikisht e rëndësishme ( p= 0.000). Kjo na tregon se menaxhimi efektiv i ndërmarrjes
mund të krijoj kushte për një rritje ekonomike afatgjate.
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Tabela 5. Korrelacioni jo-parametrik

Correlations

Kendall's tau_b

ME

RRE

Spearman'srho

ME

RRE

ME

RRE

CorrelationCoefficient

1.000

.991**

Sig. (2-tailed)

.

.000

N

29

29

CorrelationCoefficient

.991**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

.

N

29

29

CorrelationCoefficient

1.000

.999**

Sig. (2-tailed)

.

.000

N

29

29

CorrelationCoefficient

.999**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

.

N

29

29

**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).
Gjithashtu në ketë tabel është paraqitur edhe korrelacioni Spearman’srho madhësia e
mostrës dhe rëndesia bazohet në llogaritje. Në ketë tabel mund të shohim që koeficienti i
korrelacionit Spearman’srho është 0.999 dhe shenja e koeficientit pozitiv dhe kjo është e
rëndësishme statistikisht (p=000). Kjo na tregon se menaxhimi efektivi ndërmarrjes mund
të krijoj kushte për një rritje ekonomike afatgjate.
[H2] Menaxhimi efektiv i ndërmarjeve mund të krijoj kushte për një rritje ekonomike
afatgjate.– Pohohet.
[H3] Rritja ekonomike e ndërmarrjeve varet nga integrimi i faktorëve të menaxhimit
efektiv.
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Tabela 6. Korrelacioni nëes të RRE dhe FM

RRE

Pearson Correlation

RRE

FM

1

.995**

Sig. (2-tailed)

INEGF

.000

N

29

29

Pearson Correlation

.995**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N

29

29

**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).

Sipas rezultatit të paraqitur në Tabelën 6 , ekziston një lidhje e fuqishme positive dhe e
rëndësishme ndërmjet rritjes ekonomike e ndërmarrjeve varësisë ndaj integrimeve të
faktorëve të menaxhimit efektiv.
Koficienti i korrelacionit është llogaritur të jetë r=0.995**. Nga kjo mund të themi se
rritja ekonomike e ndërmarrjeve varët nga integrimet e faktorëve të menaxhimit efektiv.
[H3] Rritja ekonomike e ndërmarrjeve varet nga integrimi i faktorëvetë menaxhimit
efektiv.–Pohohet.
Rezultatet e paraqitur në Tabelën 7, Korrelacioni joparametrik, siç mund të shihet
korrelacioni përseritet. Megjithatë, tabela paraqet korrelacionin Kendall’s tau_bmadhësia
e mostrës dhe rëndësia bazohen në llogaritje. Në ketë tabel mund të shohim që koeficienti
korrelacionit Kenndall’stau_b është 0.965 dhe shenja e koeficientit pozitiv dhe kjo është
statistikisht e rëndësishme (p=0.000). Kjo na tregon se rritja ekonomike e ndërmarrjeve
varet nga integrimi i faktorëve të menaxhimit efektiv.

46

Tabela 7. Korrelacioni jo-parametrik në mes të RRE dhe FM

Correlations

Kendall's tau_b

RRE

INEGF

Spearman'srho

RRE

INEGF

RRE

FM

CorrelationCoefficient

1.000

.965**

Sig. (2-tailed)

.

.000

N

29

29

CorrelationCoefficient

.965**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

.

N

29

29

CorrelationCoefficient

1.000

.992**

Sig. (2-tailed)

.

.000

N

29

29

CorrelationCoefficient

.992**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

.

N

29

29

**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).

Gjithashtu në ketë tabel është paraqiture dhe korrelacioni Spearman’srho madhësia e
mostrës dhe rëndesia bazohet në llogaritje. Në ketë tabel mund të shohim që koeficienti i
korrelacionit Spearman’srho është 0.992 dhe shenja e koeficientit pozitivdhekjoështë e
rëndësishme statistikisht (p=000). Kjo na tregon se rritja ekonomike e ndërmarrjeve varet
nga integrimi i fakorëve të menaxhimit efektiv.
[H3] Rritja ekonomike e ndërmarrjeve varet nga integrimi i faktorëve të menaxhimit
efektiv. – Pohohet
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Konkluzione
Shumë organizata presin që menaxherët që menaxhojnë punonjësit të ekspozojnë cilësitë
e menaxhimit dhe udhëheqjes. Atyre u kërkohet të ndërtojnë marrëdhënie ndërmjet
punonjësve të raportit të drejtpërdrejtë dhe t'i motivojnë ata për të arritur qëllime
individuale dhe grupore. Shkalla në të cilën menaxherët mund të menaxhojnë me sukses
performancën e stafit të tyre do të jenë të rëndësishme për vlerësimin e vlerës së tyre për
organizatën.
Menaxherët efektivë janë të qarta dhe të qëndrueshme, me aftësinë për të përkthyer
qëllimet në rezultate, si për vete ashtu edhe për menaxherët e tyre vartës dhe ekipet e
tyre. Organizatat mund të ndikohen nga një shumëllojshmëri e gjërave. Menaxherët
efektivë bëhen model për vartësit. Ata luajnë një rol etik në përmirësimin e efektivitetit
të përgjithshëm të organizatës, përgjithësisht besohet se efektiviteti menaxherial është
një cilësi e brendshme e drejtuesve.Bazuar në analizat e mësipërme mund të nxjerr
përfundimin se fazat si:
•

Në rritjen ekonomike influenconarsimi dhe kapitalinjerëzor.

•

Planifikimi i vazhdueshëm ndikon pozitivisht.

•

Tekonologjia dhe burimet njerëzore kanë një marëdhënie të fortë në rritjen
ekonomike të biznesit.

Rekomandime
Bazuar në analizën dhe konkluzionet e këtij studimi do të përpiqemi të japim disa
rekomandime drejtuar biznesevprivate dhe publike në Kosovë.

•

Duke ditur që problemet kryesore qëvështerësojn rritjen e biznesit janë politikat e
dobëta të institucione për biznese duhet të përpiqen shumë të ndryshohen dhe
përmisohennëmënyrë që këtë probleme tëelimonohen.

•

Motivimi zënë një vend të rëndesishëm në menaxhimin efektiv në bizneset
publike dhe private.Për të qenë efektiv, menaxherët duhet të kuptojnë se çfarë i
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motivon punonjësit brenda kontekstit të roleve që ata kryejnë, nga të gjitha
funksionet që një menaxher kryen.
•

Teknologjia dhe burimet njerëzore sjell një ndryshim fondamental në
shfrytëzimin/përdorimin e metodav/teknikav, kështu që biznesi duhet të
zhvillojnë politika trajnuese i cili duhet të jetë mirë i informuar rreth këtyre
ndryshimeve.

•

Duke qenë se analiza çoi në përfundimin se ka mungesë të informacionit për
menaxhmin efektiv është e domosdoshme të bëhen hulumtime edhe më të
thelluara për këtë fushë me qëllim krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm në
kompani.
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SHTOJCAT
Të nderuar miq dhe kolegë,

Jam Florentina Musliu Mehmetim, studente pas universitare në Kolegjin UBTPrishtinë,në Fakultetin për Menaxhment Biznes dhe Ekonomi, punoj në Këshillin
Prokurorial në Prishtinë.
Aktualisht jam në proces të përmbylljes së hulumtimit për temën time të diplomës. Për
të përfunduar këtë më duhet bërë një hulumtimi për të identifikuar ndikimin e
Menaxhimit Efektiv dhe rëndësinë e tij në rritjen ekonomike të bizneseve.

Plotësimi i këtij pyetësori bëhet në baza vullnetare dhe të gjitha përgjigjet do të
trajtohen me konfidencialitet të plotë. Të dhënat tuaja personale nuk do të mblidhen e as
nuk do të ruhen. Rezultatet përmbledhëse të këtij studimi do të përdoren vetëm për
çështje hulumtuese të temës Master dhe botimeve akademike.

Ju lutem të më kontaktoni në e-mail: musliuflorentina@gmail.com, apo ta kontaktoni
mentorin tim Dr. Ylber Limani në e-mail: ylber.limani@ubt-uni.net, në lidhje me çfarëdo
pyetje që mund të keni.

Do t’isha mirënjohëse po të ndanit 2-6 minuta kohë nga koha e juaj e vlefshme dhe të
më ndihmoni me plotësimin e këtij pyetësori.

Ju faleminderit për mirëkuptim dhe bashkëpunim,
FlorentineMusliuMehmeti

Plotesoni pyetësorin duke shtypur "FILL OUT FORM" mëposhtë.

IMPAKTI I MENAXHIMIT EFEKTIV NË RRITJEN EKONOMIKE
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Ju lutem ta specifikoni moshën tuaj:
a) 18-26
b) 27-37
c) 38-49
d) 50 vjec

Pozita juaj në kompani:
a) Pronar
b) Drejtorekzekutiv
c) Menaxher
d) Tjetër_______________

Në çka anëson profesioni juaj më shumë:
a) Menaxher-ekonomist
b) Menaxher-administrator biznesi
c) Menaxher-inxhinier
d) Tjetër_____________

Cila nga industritë e mëposhtme përshkruan më mire kompaninëtuaj:
▪

Industria e Prodhimit

▪

Industria e Shërbimeve

▪

Industria e Tregtisë

Sa të punësuar keni:
▪

1-9

▪

1-49

▪

50-249

▪

250

Sa është produktiviteti juaj në raportin e Kostos dhe benefiteve:(Benefite totale
/kostot totale)
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▪

5-10%

▪

11-15%

▪

16-25%

▪

Mbi 25%

MENAXHIMI EFEKTIV
Sa ju kushtoni rëndësi atributeve të mëposhtme në efektivitetin e biznesit tuaj (1pak, 5 shumë)?

Produktit

1

2

3

4

5

Procesit

1

2

3

4

5

Klientit

1

2

3

4

5

Kohës

1

2

3

4

5

Vendit

1

2

3

4

5

Sa janë opsionet e mëposhtme përcaktuese për efektivitetin e punës në kompaninë
tuaj?

EfektivitetiPakMesatarishtShumë
Kulturaorganizative

Pak

MesatarishtShumë

Teknologjia

Pak

MesatarishtShumë

Vendimmarrja

Pak

MesatarishtShumë

Çfarë planifikimi në aspektin kohor dispononi në kompani në tuaj:
▪

Afat gjatë (më shumë se 18 muaj)

▪

Afat-mesëm (më shumë se tremuaj me pak se 18 muaj)

▪

Afatshkurtër (mëpak se tremuaj)

Sa mendoni se ndikojnë faktorët e menaxhimit efektiv të listuar në vazhdim në
rritjën e biznesit tuaj: (1-pak, 5 shumë)?
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Vizioni

1

2

3

4

5

Qëllimet dhe objektivat

1

2

3

4

5

Komunikimi

1

2

3

4

5

Besimi

1

2

3

4

5

Qendrueshmëria

1

2

3

4

5

Njohja e vlerave

1

2

3

4

5

Motivimi

1

2

3

4

5

Sa I përmbushë kompania juaj faktorët e Menaxhimit Efektiv?

Vizioni

1

2

3

4

5

Qëllimet dhe objektivat

1

2

3

4

5

Komunikimi

1

2

3

4

5

Besimi

1

2

3

4

5

Qendrueshmëria

1

2

3

4

5

Njohja e vlerave

1

2

3

4

5

Motivimi

1

2

3

4

5

Cili nga faktorët e mëposhtëm është prioritar për rritjen ekonomike të biznesit tuaj:
▪

Financat

▪

Burimenjerëzore

▪

Teknologjia

Sa janë aplikuar funksionet e mëposhtme për të përmirësuar Menaxhimin Efektiv
në kompanin tuaj (1-pak, 5-shumë):
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Planifikimi

1

2

3

4

5

Monitorimi dhe Kontrolli

1

2

3

4

5

Udhëheqja

1

2

3

4

5

Organizimi

1

2

3

4

5

RRITJA EKONOMIKE

Sipas mendimit tuaj, cilat nga fushat e mëposhtme mund të influencojnë më shumë
rritje ne konomike afatgjate?
▪

Arsimi dhe kapitali njerëzor

▪

Teknologjia

▪

Hapja ndaj tregtisë ndërkombëtare

▪

Infrastruktura

Sipas mendimit tuaj, cilat janë problemet kryesore që vështirësoj në rritjen e
biznesit tuaj?
▪

Mungesa e financimit

▪

Fuqiapunëtore e pa eksperiencë dhe papërvojë

▪

Kushtet e disfavroshme për tregëti

▪

Politikat e dobëtatëinstitucioneve për biznes

Cilët nga faktorët mund të ndikoj në ulje të rritjes së biznesit tuaj:
▪

Mungesa e specializimeve-burimeve njerëzore

▪

Migrimi I fuqisë së shkathët punëtore

▪

Korrupsioni në rritje

▪

Qeverisja jo efektive

▪

Faktori politik-kriza regjionale

Sa ndikojnë funksionet e Menaxhimit efektiv në rritjetë biznesit tuaj (1-pak, 5shumë)?
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Planifikimi

1

2

3

4

5

Monitorimi dhe kontrolli

1

2

3

4

5

Udhëheqja

1

2

3

4

5

Organizimi

1

2

3

4

5
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